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This  thesis  centers  on  Lyndon  Johnson  and  his  character  traits  and  how  they  are 
translated  into  his  leadership  abilities.  The  ways  in  which  he  handled  issues  as 
president, his personal relationships with others, and his own personality traits all 
define  who  Johnson  was  as  a  man.  These  aspects  combined  can  be  viewed  as 







My  thesis  explores  the psychological  study of  childhood  and how  it  can  affect  the 
way  in which  an  individual  acts  as  an  adult.  Johnson’s political  career  is  analyzed 
through a lens that takes into account the environment in which he was raised as a 














































































of  ways  to  explore  the  topic.  Though  there  are  a  number  of  past  presidents  to 
choose from, it was not difficult to narrow down my selection to just one president. 
Lyndon  Johnson  is  perhaps  of  the most misunderstood  and  complex  presidential 
personalities that the United States has seen to date. Johnson is a paradoxical figure; 
he could be kind and gentle one minuet and mean and uncouth the next. He was an 
intelligent,  capable  President  in  one  sense  and  yet  could  be  quite  insecurity  and 




as  a  young  boy  help  to  provide  answers  for  Johnson’s  behavior.  This  story  also 





aspects  combined  can  be  viewed  as  “character”,  or  the  result  of  the  environment 
someone has been exposed to for a prolonged period of time. In the case of Johnson, 
it  is his  childhood  that has played  the  largest  role  in  shaping his  character  and  in 
turn his personality (which can be defined as an outward projection of character). 
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and  ignored him when he went  against  her wishes.  This  type  of  parenting  left  an 
incredible mark  on  Johnson,  both  as  a  child  and  as  an  adult.  In  short,  the way  in 
which  Johnson  was  raised  led  him  to  develop  a  large  insecurity  complex.  This 
complex  led  him  to  both  outstanding  achievements  and  immense  failures. Within 
Johnson  himself  we  find  a  polarizing  conflict  that  became  magnified  during  his 




In  order  to  better  understand  Johnson’s  childhood  in  relation  to  his 
presidential  leadership style,  it was necessary  to  research  in  three different parts. 
Firstly, a basic understanding of Johnson both as a child and as an adult was key. In 
order  to  comprehend  Johnson  to  the  best  of  my  ability,  I  read  almost  every 
prominent biography written about Johnson. These include Robert Dallek’s Portrait 




After  a  firm  understanding  of  who  Johnson’s  was  as  a  child,  a  man,  a 
politician, a husband, and a father was established, it was necessary to contextualize 
Johnson’s  leadership style by reading the existing  literature of this subject. Among 
the  texts  read  are;  James  David  Barber’s  The  Presidential  Character,  Fred 
Greenstein’s  The  Presidential  Difference,  Aaron  Wildavsky’s  collections,  The 
Presidency and Perspectives on the Presidency, Benjamin Page and Mark Petracca’s 
The American Presidency. These texts allowed me to better understand the qualities 
of  presidents  (both  good  and  bad,  successful  and  very  unsuccessful).  Based  upon 
Johnson’s qualities, which were gathered  from  the biographies,  I  then was able  to 
categorize  Johnson  and  judge  what  kind  of  president  he  was.  I  came  to  the 
conclusion  that  though  Johnson was  a  highly motivated man,  his  presidency was 
littered  with  times  of  poor  judgment,  paranoia,  insecurity,  and  indecisiveness.  In 
order  to  fully  understand  the  decisions  Johnson made  and  to  understand why  he 
acted  the way he did during certain periods,  it was necessary  to understand what 
these personality characteristics were born from. That  is why the third part of my 
research focuses on developmental psychology and an analysis of parenting during 
childho    od years. 
In  order  to  understand  childhood  development,  extensive  research  on 
childhood development was conduction. The major  source  for  this  research was a 
text on  the subject matter written by Smith, Cowie and Blades. This  text provided 
basic  information on parenting and how  it may affect a  child.  It  also provided  the 
scientific  backing  for my  research model, which  is  entitled  “The Cycle  of  Parental 
Oppression”.  This  cycle  illustrates  that  the way  in which  a  child  is  raise  can  force 
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The model  used  in  this  thesis  (illustrated  in  Chapter  One)  depicts  Lyndon 
Johnson’s journey from childhood to adulthood and the qualities he developed along 
the  way.  The  way  in  which  his  mother  raised  him  has  a  clear  and  direct  affect; 
Johnson developed a severe lack of self‐esteem. A lack of confidence in one’s self can 
lead to a child’s need for self‐acceptance. In order to find ways to give himself praise, 
Johnson  looked  for  other  outlets  aside  from  his  mother.  As  a  result,  Johnson 
continually  looked  for  ways  to  increase  his  power.  Power  became  the  outlet  of 




so  many  of  Johnson’s  fatal  flaws.  But  in  many  ways,  his  insecurity  was  both  his 
biggest asset and his worst enemy. 
The  model  above  serves  as  a  means  of  understanding  how  childhood 
development,  personal  qualities,  and  presidential  leadership  are  all  connected. 
Their  connection  is  clear  and  direct,  and  allows  us  to  better  understand  why 
Johnson  made  certain  decisions  while  in  office.  The  model  and  presidential 
leadership  literature will  serve  as  the  first  two  theoretical  chapters  of  this  thesis. 















































his  upbringing  show  a  direct  and  significant  effect  on  his  presidential  leadership 
style  and  his  own  personal  relationship  with  power.  To  better  understand  this 
phenomenon  I have  created a model which  follows  Johnson  throughout his  life  to 
explain how and why Johnson acted the way he did. The model serves as a tool to 
better comprehend  Johnson as a person and  then applies his personal qualities  to 
his leadership during his presidency.  
The  formation  of  the  model  was  based  upon  a  great  deal  of  literature.  In 
order  to  portray  just  how  Johnson’s  character  was  born  out  of  his  childhood 
experiences it was necessary to apply theories of developmental psychology, with a 
specific  emphasis  on  infancy  and  early  childhood.  The  qualities  that  Johnson 
developed as a child are directly linked to the ways in which his mother and father 
parented  him.  Their  lack  of  positive  reinforcement  and  encouragement  from 
Johnson’s mother  caused him  to  lack  self‐esteem. Additionally,  Johnson’s mother’s 
love was rather conditional, in that she offered her affection when she was satisfied 
with his behavior and actions. Thus,  Johnson experienced a  lack of  “unconditional 
love”  throughout  his  childhood.  Johnson’s  insecurity  with  himself  is  perhaps  the 







that molds  a  child’s  personality  for  the  rest  of  his  or  her  life.  Johnson’s  case,  the 
relationship was a fatal one, giving rise to numerous qualities that caused him to fail 
but in c ater oome cases, succeed. These qualities will be further explained l n.  
The  second  type of  literature  that  this model  is based on  is  readings about 
presidential personality and character written by scholars in various areas of study. 
These readings proved to be  invaluable, as  they served as a basis  for studying the 
presidency in the context of personal qualities independent of psychology. Some of 
these readings serve as a  “handbook”  to predict  the presidential performance of a 
candidate  or  president‐elect  based  upon  a  certain  combination  of  character 




qualities  independent  of  their  origins.  That  is,  Barber’s  study  does  not  take  into 
account  childhood  development  of  character,  attributes,  values,  or  mannerisms.  






 Barber, James David. The Presidential Character: Predicting Performance in the White 
House. (New York: Pearson Longman, 2009) 3. 
type of president Johnson was to understand where the qualities stem from. In other 
words, Barber (along with a variety of other author’s who will be mentioned  later 
on),  laid  the  ground  work  for  understanding  Johnson’s  presidential  type  and 
personality,  while  a  study  of  childhood  development  helped  to  illustrate  how 










illustrates  the  negative  repercussions  of  the  way  Johnson  was  raised.  However, 
there  are  also  a  number  of  underlying  positive  qualities  that  are  implied  by  the 




The  original  basis  for  the  model  can  be  found  in  biographies  concerning 
Johnson. Each biography tells the story of a young Johnson, raised in a home where 
there  was  never  enough  unconditional  love.  His  mother,  a  young  and  intelligent 
woman  married  Johnson’s  father  at  a  young  age.  She  gave  up  on  many  of  the 











where  a  parent  gives  and  takes  away  love  as  a means  of  rewarding  or  scolding  a 
child  can  have  a  disastrous  effect  on  a  child.  Johnson’s  life  illustrates  this  point 














The  first  point  on  the  model  reads,  “[child  is]  born  into  family  with  two 
parents  who  possess  differing  views.”  The  idea  that  a  child  is  raised  in  an 
environment  where  parenting  is  not  cohesive,  meaning  parents  do  not  share  the 
same outlook when it comes to raising their child, is key. This point showcases the 
idea  that  Johnson was  raised  in a home where his mother was pulling him  in one 
direction and his father was pulling him in another. To be specific, Johnson’s mother 
wanted  him  to  be  well  rounded  where  as  his  father  was  concerned  with  him 
possessing “manly” qualities. When Johnson’s mother enrolled him in dance classes 
and he  told her he did not want  to  go,  she did not  speak  to him  for days on  end. 
However,  Johnson  knew  that  his  father  would  be  pleased  with  his  decision.4  
Rebekah’s behavior is best illustrated by the second point on the model, which reads 
“child  is denied  love, not  shown unconditional  love.” This point was developed by 




his adulthood. The  lack of positive  reinforcement  that  Johnson did not experience 
caused him  to develop  a  lack of  self‐esteem. After  years  of  experiencing  the  same 
cycle;  not  performing  up  to  his mother’s  standards,  enduring  the  removal  of  love 
and  affection  and  eventually  regaining  both  by  doing  something  his  mother 
approved of,  Johnson began  to  think he was not  “good enough”.5 When  looking at 









self‐esteem. Proper  encouragement  implies  that parents  applaud  their  child when 
they  do  something well  and  offer  to  help  them  improve  at  something when  they 
fail.6 More  importantly,  freedom  to  choose  is  incredibly  vital  for  a  child.  Children 
whose parents  force  them  into  activities may begin  to  feel  guilt  upon  taking  their 





took  initiative  in  order  to  find  a  way  for  him  to  obtain  a  more  positive  view  of 
himself.    This  is  illustrated  by  point  four which  is,  “As  a  adolescent,  child  finds  a 
means of self acceptance/approval.”  















is  followed  by  “will”,  which  is  found  in  the  toddler  stage  of  development.  This 
conflict looks to see if a child is self‐assured and independent. The conflict between 
self‐independent  and  doubt  is  one  that  Johnson  dealt  with  well  after  his  toddler 
years.8  I would  suggest  that  the  internal  conflicts within  Johnson  as  a  young  boy 
were not entirely solved. Johnson grew up in a home where he experienced the trust 
and  mistrust  of  his  parents  and  where  his  self  esteem  ballooned  but  then  was 
deflated by the same person who caused it to increase: his mother. The conflicts that 
Erikson presents could not have been resolved because of the immense amount of 
confusion  Johnson  must  have  felt  as  a  boy.  Between  his  parents  pulling  him  in 
opposite  directions,  feeling  the  stress  of  trying  to make  both  of  them  happy  and 
Johnson’s mother offering and removing love, it is no surprise that Johnson found it 
necessary to find his own means of self‐approval.  














of  the model.  The  ultimate  result  of  point  four which  is  essentially where  a  child 
finds  his  or  her  own  means  of  approval  is  that  the  child  will  break  away  from 




personality  developed  in  such  a  way  that  allowed  him  to  break  free  from  the 
traditional cycle in certain ways. In Johnson’s case this can best be attributed to the 









made  it  easy  for  him  to  climb up  the  ladder of  political  power. Not  only  that,  but 
power communicates a sense of accomplishment, which produces positive feelings 
about oneself. But the essential issue with power is that it can be limitless. Here in 








Barber  classifies  Johnson  as  an  “active/negative”  president.  Active  (as  opposed  to 
passive) presidents are constantly acting and moving. Given the model, this should 
be  expected  of  Johnson.  However,  his  negative  (as  opposed  to  positive)  view  of 
himself severely impacted his leadership style. Most successful presidents are both 
active and positive, meaning they have a positive view of themselves and possessed 




too  had  a  troubled  childhood  filled  with  negative  feelings  towards  his  father.  In 
order to boost is own self‐esteem, Wilson looked for ways to capture power, which 
like  Johnson,  eventually  led him  to  the White House. The  fact  that  two presidents 




















more  insecure  of  himself.  No  matter  how  high  up  in  Washington  he  became,  he 
continually believed he was not as good as some of the other men he worked with. 
Often times he suffered from the belief that his education was not up to par with the 
men  who  graduated  from  Harvard  or  Yale  that  sat  beside  him.11  As  Johnson’s 
Assistant Secretary of State George Ball put it, “Lyndon Johnson did not suffer from a 
poor  education,  he  suffered  from  the  belief  that  he  had  a  poor  education.”  This 
insecurity would plague Johnson no matter how much success he experienced. Thus, 
“continued low self‐esteem” is a pivotal point in the model. It illustrates the idea that 
no  matter  how  much  power  is  acquired,  a  child  who  has  experienced  an 
environment  where  self‐esteem  was  not  developed  properly  will  grow  up  never 
having the ability to maintain a positive image of themselves. This is so due to the 
fact that although someone may find success, there is no outside source to validate 














influence  if  such ways did not previously exist.  Johnson continually  found ways  to 
do  this  throughout  his  life,  from  childhood  to  adulthood.  Manipulation  was 




than  to  foster  a  close  relationship with  the  college’s  president.  In  order  to  do  so, 
Johnson  began working  as  a maintenance work‐study  student  picking  up  garbage 
and rocks.  
Despite  the  fact  that  his  coworkers  did  the minimum amount  of work  that 
would still  yield a paycheck,  Johnson went above and beyond and picked up  litter 
with  great  enthusiasm. He  soon  applied  for  another  job,  this  time working  as  the 
assistant  to  the  janitor of  the science building, and was given the new post almost 
immediately. After completing this job with enthusiasm, he applied for a third post, 
this  time as special assistant  to  the president’s personal secretary.12 Again he was 
given the job without hesitation because he had such enthusiasm. Johnson’s new job 






president,  he  often  persuaded people  receiving messages  to  have  Johnson  relay  a 
direct message to the president rather than have them writing a letter in response 
to his. This allowed Johnson to create a new job for himself (one that had not existed 
prior)  in  order  for  him  to  foster  a  direct  relationship with  the  schools  president. 
Johnson  did  eventually  build  up  quite  a  friendship  with  the  president,  and  he 
regarded  Johnson with  high  esteem. However,  as  illustrated  above,  Johnson  could 
not  stop  at  that.  He  needed  to make  himself  known  to  the  entire  campus,  which 
eventually he was able to do. This behavior continued well  into his adult  life as he 








fully  believe  he  was  ever  “good  enough.”  His  tremendous  insecurities  affected 
everything  from  his  plans  of  action  when  it  came  to  policy  as  well  as  his  own 
personal  relationships  with  friends.  From  this  one  character  trait  stemmed  a 














schoolmates  talked  about  him  and  how  unfortunate  his  family  was.  His  financial 
situation even prevented him to dating the woman he thought he was to marry, as 
her  father  did  not  want  her  to  associate  with  “a  Johnson”.13  This  embarrassed 
Johnson and his self‐esteem continued to remain low. Similarly to the ways in which 
his  lack  of  affluence  affected  him  as  a  boy,  Johnson  also  experienced  insecurities 
when he found his way into politics, as he felt that his poor childhood and education 
were not acceptable  in Washington, D.C. Though this model specifically  focuses on 













an  insecure  childhood encapsulated  Johnson’s  life. The  lack of  loyalty he  felt  from 
his mother,  seeing  as  though  she would  give  love  and  take  it  away  just  as  easily, 
deeply affected  Johnson’s personal  relationships as an adult. He  feared very much 
that  his  closest  confidants would  turn  their  back  on  him.  This was  certainly  how 





is  interesting  to not  the conflict between  insecurity and  loyalty‐ which  force has a 
stronger  presence  over  Johnson?  Though  one  stems  from  the  other,  we  will  see 
Johnson struggle with the two during the decision making process of Vietnam. This 
issue will be explored in greater detail in chapters to follow.  
In  order  to  assure  loyalty,  Johnson  found  his  own ways  to manipulate  his 
staff. Even as a  child,  Johnson was known  to have a  “bully‐type” personality.14 He 
often would bully children on the playground and constantly demanded that all eyes 
be  on  him.  In  his  adult  life,  Johnson managed  to  create  a mechanism  in  order  to 
manipulate  people.  Johnson  became  famous  for  placing  his  hand  firmly  on  the 
shoulder of the person whom he was speaking with and leaning in very close, almost 
putting  his  face  to  the  other  person’s.15  This  technique  speaks  volumes  about 






described  as  being  a  bully  because  of  his manipulative  nature, which was  formed 





The Truth   L About Johnson’s  ies:  
To  many,  it  seemed  as  though  Johnson  had  multiple  personalities.  His 









result of being pulled  in multiple directions as a  child.  It  is  clear  that  Johnson  felt 
obligated to live up to his mother’s expectations. He wanted to be the child that his 
mother would  be  proud  of.  However,  his  father was  pulling  in  another  direction. 
Sam expected his son to be masculine. Johnson wanted to live up to the expectations 




better  than  every  other  student  in  his  class  and  he wanted  to  be  a model  for  his 
younger brother. The push and pull that Johnson experienced as a child forced him 
to  act  differently  in  different  situations,  a  practice  that  continued  throughout  his 
adult years.  
These  changing  personalities  both  as  a  child  and  as  an  adult  are  directly 
linked back to Johnson’s tendency to exaggerate. Exaggeration was an easy way for 
Johnson  to seem different. By making  the positive  things  in his  life seem far more 
interesting  and  exciting,  Johnson  believed  that  he would  be  able  to  downplay  the 
negative  things.  For  example,  he  would  often  embroider  his  athletic  abilities  or 
grades  in  school  to  mitigate  the  fact  that  his  family  had  less  money  than  most. 




environment  of  a  person.  Those  who  experience  great  amounts  of  pressure  are 
more  likely  to  lie  than  someone  who  is  in  an  environment  where  there  is  less 
pressure.  A person who believes that lying will generate an incentive that is worth 
the gamble  they  take when they construct a  lie  is also more  likely  to  fabricate  the 
truth.16  Both of these descriptions fit Johnson, but only at certain periods in his life. 
There  were  plenty  of  times  where  Johnson  was  under  immense  pressure  and 

































demands  and  his  father’s  expectations. What  is  perhaps most  unfortunate  is  that 
Johnson’s mother truly wanted the best for her son‐ she wanted him to grow up as a 
Renaissance  man,  not  as  a  self‐doubting  and  insecure  boy.  Despite  her  greatest 
efforts, Rebekah was unfortunately unable to accomplish what she set out to do in 
many  respects.  Her  demands were  incredibly  high,  and  though  Johnson  loved  his 
mother,  he  also  wholeheartedly  respected  his  father.  Sam  Johnson  was  a man  of 
politics, and Johnson grew up infatuated with the way in which his father spoke to 
people. Sam was a populist and truly wanted to do well by the people in his town. 






feat  to  overcome,  and  it  often  created  an  obstacle  in  the way  of  Johnson’s  policy 
making.  
The  classic  example of  Johnson’s  lack of  clear decision‐making  is  the battle 
between  “Guns  or  Butter”.  During  the  Vietnam War,  Johnson  had  a  difficult  time 
choosing  between  “guns”,  implying  that  funding  would  go  towards  the  war  and 
“butter”,  where  he  would  put  funding  towards  domestic  politics  (his  “Great 
Society”).  Instead  of  choosing  one  over  the  other,  Johnson  decided  that  it  was 
realistic to have both guns and butter; that he did not have to sacrifice one over the 
other. This  in  fact was not  the  reality; when  Johnson choose  to  focus on both war 
time  activities  and  domestic  politics  both  programs  fell  short.  Johnson was more 
concerned with the advent of his Great Society. He often personified his plan for a 
Great  Society,  calling  it  a  girl  who  he  wished  to  see  grow  up  into  a  beautiful 
woman.18 Though he understood  that Vietnam was crucial, his  true  loyalties were 
with his blueprints to revamp society, giving the disenfranchised a chance. Johnson 
wanted  to  be  a  hero, much  like  Franklin Roosevelt was. He wanted  to  be  seen  as 
someone who helped those who have been mistreated in the past; this was his goal 










the  ability  to  compromise.  Johnson  was  known  for  being  an  outstanding 
compromiser.  One  could  argue  that  this  quality  is  necessary  when  you  are  the 
Senate  Majority  Leader  and  must  work  with  both  parties  in  order  to  form 
legislation. The fact that Johnson’s ability to compromise is best viewed during his 
Senate years  is a  true  testament  to a point  that was made earlier. Not all  types of 
power are suited for all types of personality. Johnson’s ability to comprise with two 
sides  was  most  helpful  when  he  had  the  highest  power  in  the  Senate.  However, 
when  he  was  given  the  highest  power  in  the  nation,  he  was  unable  to  use  his 
compromising skills  to  the best of his ability. This  is perhaps because there  is  less 
compromise  amongst  cabinet  members  and  the  President;  much  of  the 
compromising  Johnson  did  during  his  presidency  is  was  with  himself  and  with 















Though  at  times  he  resented  his  father,  Johnson  truly  did  idolize  Sam.  He 
found  him  to  be  a  very  intelligent  and  well‐spoken man  who made  the  realm  of 
politics appeal  to a  Johnson as a young boy. Growing up, Sam Johnson was known 
for being  a  very persuasive politician. A  variety  of  biographical  texts  retell  one of 
Johnson’s  favorite  stories  (his own autobiography  included). When  Johnson was a 
young  boy  he  often  would  go  door  to  door  with  his  father  as  he  campaigned. 
Johnson’s memory of riding  in his  family’s Model‐T driving throughout his town is 
one that remained near and dear to him‐ even after he resented his father for buying 
back  the  Johnson Ranch  and  loosing his  family’s  savings. As  Johnson grew  from a 
young boy who followed his father on the campaign trail to a man with a campaign 
of his own, he kept in mind the interpersonal skills that his father exhibited so well. 
Johnson  emulated  his  father’s  good  qualities  in  order  to  please  him;  he  enjoyed 
politics  and  speaking  with  people.  In  many  ways  Johnson  was  a  demagogue;  he 
knew how to talk to people and he especially knew how to convince people that the 
way he saw things was the right way.  
Because  Johnson  had  such  a  difficult  time  picking  allegiances  between  his 
parents, he found ways to satisfy them both. His interest in politics and active effort 
to  emulate  his  father  clearly  illustrates  his  desire  to  make  his  father  happy. 
Alexander George has also written about Wilson’s experiences with his father. Like 
Johnson, Wilson resented his  father but at  the same  time harbored a great deal of 
respect for him. In many ways, Johnson did not want to be like his father‐ he did not 
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want  to  make  the  same  poor  decisions.  But  like  Wilson,  Johnson  found  certain 
aspects of  Sam  Johnson  to be  incredibly  captivating and  thus he  chooses  to  single 
them out and to mimic them. Since Wilson’s experience  is so similar, we can see a 
clear  parallel  between  the  two  past  presidents  and  the  environment  they  have 
grown up in. Though I do not choose to evaluate Wilson using this model, it can be 






The  traits  discussed  above;  need  for  loyalty,  “bully‐type”  personality, 
indecisiveness,  ability  to  compromise,  manipulative,  and  fine  interpersonal  skills, 
were all formed as a result of low self esteem. The ways in which Johnson’s parents 
raised him and the environment he  found himself  in play a clear role  in  Johnson’s 
leadership  skills.  All  of  the  afore  mentioned  traits  have  affected  Johnson’s 
presidency in some way, shape, or form. His insecurities with himself are the basis 
for  many  of  the  mishaps  Johnson  makes  while  in  office.  The  formation  of  his 
character is a tangled web of different traits which are all unique but work together 
to  create  a  specific  personality  type.  Each  traits  can  be  clearly  defined  and  as 
illustrated by the model, can be traced back to an origin found within the years of 
childhood. Whether or not the trait can be explained through a strict analysis of the 






making  in  regards  to  Vietnam.  By  assessing  characteristics  individually  and  then 




insecurity  and  just  how  it  effected  Johnson’s  entire  existence‐  from  childhood  to 
adulthood. The Cycle of Parental Oppression discusses the origins of each trait and 
proves  just  how  Johnson  acquired  them.  The  following  chapters will  discuss  each 





When  viewing  presidential  performance,  or  in  Barber’s  case  predicating 
presidential performance, many studies  look at  character  in  terms of morals. This 
study will look at the different stages of Johnson’s life in the context of personality 




with  others  to  make  a  decision  is  key  in  this  analysis  of  character  and  the 
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presidency.  To  best  understand  Johnson  during  his  presidency,  it  is  necessary  to 
employ  the  methods  discussed  in  the  model while  looking  at  the  ways  in  which 








understanding  Johnson’s character and how  it was  formed.  It  is  important  to note 











analysis  are.  I  applaud  Barber  on  the  method  he  uses  the  break  down  each 
president;  his  active/passive  positive/negative  system  touches  upon many  of  the 
traits  I  choose  to  include  in  this  study  of  Lyndon  Johnson.  Specifically,  it  is 
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the ways  in which  insecurit
imperative  to  note  that  Baber  uses  self‐confidence  as  a  measure  of  how  well  a 
president will  perform.  Low  confidence  leads  to  a  lack  of  confidence  in  decision‐
making and in turn may eventually lead to a failure presidency. This may not always 
be the case, though. Johnson clearly suffered from his insecurities, as did Wilson. But 




It  is  interesting  that Wilson’s downfall  is  a  lack of  compromise, where as  Johnson 
was  quite  a  skilled  compromiser.  Though  the  two  men  do  share  the  quality  of 
insecurity  due  to  their  childhood  experiences,  they  express  that  quality  in  quite 
different ways. This essentially proves the idea that character traits are unchanging 
while the way in which they are expressed can differ depending on the environment 
of  an  individual.  Due  to  Wilson’s  incapability  to  compromise  he  is  consistently 
placed within the top ten among most presidential ranking polls.21 This proves that 
simply because a president has a negative self‐image that does not necessarily imply 
that  he  or  she  will  automatically  give  a  poor  performance  as  president.  Thus, 
although  Barber  does  choose  to  include  self‐esteem  as  a  factor when  considering 









Simply  asking whether  or  not  a  president  has  a  high  (positive)  or  low  (negative) 
level of confidence does not automatically allow us to predict whether or not they 
will  succeed.  Despite  the  flaws  within  Barber’s  theory,  it  is  vital  that  one 
understands  just  how  essential  self‐image  is,  no matter  which  study  it  is  part  of. 
Barber understood this idea when he first began studying the origins of presidential 
success in the 1970’s.  
This  study  will  showcase  ideas  about  Lyndon  Johnson’s  character  in  the 
context of  this model. Now that a certain  foundation has been  laid down it will be 
easier  to  understand  the  ways  in  which  Johnson  exhibited  each  quality  and  how 
they  all  worked  together  in  a  tangled,  intricate  web  to  create  Johnson’s  unique 
persona. We will continue to explore the insecurities Johnson faced and exactly how 
they prevented him from excelling during his presidency. Additionally, we will look 
at  a  number  of  qualities  that  stem  from  this  inadequacy with  special  attention  to 

























with  high  regard.  It  is  the most  visible  office,  in  the  sense  that  there  is  only  one 
person who can be held accountable. The Senate, House of Representatives, and the 
Supreme Court all have numerous members who can shoulder both the blame and 
the praise  for any decisions. The President, however,  is  to blame when something 
goes  awry,  or  to  be  praised  when  policy  works  flawlessly.  The  visibility  that  the 
executive has during his administration  is key; every action he  takes  is magnified. 
This  is  perhaps  why  Americans  look  to  candidates  who  embody  a  certain  set  of 
values,  personal  traits,  and  characteristics. Americans want  to  choose  a  candidate 
who  shares  similar  values with  them  and whom  they  believe  can  carry  out  their 
ideas for society.  






candidate would be able  to carry out plans  for  the nation  in a manner  that makes 
sense. Based upon certain personal qualities, Americans attempt to gauge whether 
or not a potential president will be able to carry our his or her policies in a timely 
manner,  in  a way  that will  rally  support  from  congress,  or  in  a way  that  ensures 
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most successful presidents a
Americans  that  the  policy  is  in  their  best  interest.  As  voter,  we  make  these 




one  can  assess  whether  or  not  certain  qualities  are  beneficial  or  hurtful  to  a 
president’s  success.  Judging  character  in a potential  candidate  is helpful  as  it may 
suggest  whether  or  not  Americans  will  respond  positively  to  a  candidate  and 
whether or not he or  she will make a  “good president”. Here scholars  look at  two 
different parts of presidential character. Firstly, they assess which qualities produce 
a  “good  president”  and  which  produce  a  “bad  president”.  These  assessments  are 
often based on a number of different criteria; the ability to get things done while in 
office,  relationship  with  congress,  moral  authority,  and  his  or  her  performance 
within  the  context  of  the  times.22  These  areas  are  most  often  assessed  in 
“presidential  leadership  surveys”,  which  have  been  conducted  by  numerous 
organizations such as CSPAN, USA Today and Sienna College. Participants  in  these 
surveys,  often  historians  and  close  observers  of  the  presidency,  assess  past 
presidents based upon  their actions while  in office  in accordance with  the criteria 
listed above. These  leadership surveys provide a basis  for comparison among past 





individuals  as  opposed  to  in  a  group  and  analyze  which  qualities  each  man 
possessed.  This  process  perhaps  originated  with  political  scientist  James  David 





Though  it  does  provide  a  basis  for  understanding which  traits  a  “good president” 




are  considered  to  be  “active”  presidents.  Those  who  are  often  sedentary  are 
considered  to  be  “passive”.  The  “movement”  category  showcases  one  half  of  the 
“presidential equation”; the ability to get the job done through action.  
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have  great  confidence and  are  flexible  and  considered  to be  “positive” presidents, 
where as those who have a poor self‐image are considered to be “negative”. Though 
it may seem as though only the second half (positive/negative) of the equation is the 
part  that  is  concerned with personal qualities,  that  is not  the  case. Both parts  are 
equally  derived  from  personality  traits,  as  it  is  a  person’s  character  that  helps  to 
form  the  way  in  which  his  or  her  confidence,  work  ethic,  and  sense  of  duty  are 





criticized  time  and  time  again  for  it  rather  “simplistic”  nature.  This  thesis  will 
discuss  character  in  terms  of  psychological  history  and  childhood.  The  result  of 
framing  Lyndon  Johnson’s  character  in  terms  of  “childhood  psychology”  is  the 
understanding  that  Johnson’s  insecurities  does  in  fact  affect  his  leadership  as  he 
progresses  in  his  political  career.  Barber  provides  a  structural  background  for 












analysis of  leadership serves as an excellent  tool  for structuring different qualities 
however; it does not take into account all factors that may affect leadership.  




with a high  level of  confidence will make a better president  than a candidate who 
has  low  self‐esteem.  However,  this  is  not  always  the  case.  Woodrow  Wilson  is 
considered to be a president with very low self‐esteem, but his drive and constant 
movement  in may ways  counteracted  his  lack  of  confidence  and  today  he  can  be 
found  in  the  top  ten  of  most  presidential  surveys.  There  is  a  clear  paradox  in 
Barber’s  study  of  character  however,  regardless  of whatever  issues may  exist  the 
essential assessment of qualities has created a foundation for many other scholars 
to look a a ell.   at char cter  s w
Joseph  Pika  has  also  assessed  presidential  character  but  in  more  general 
terms.  He  looks  at  the  idea  of  character  and  how  it  is  connected  to  presidential 
performance in different areas of the presidency as opposed to overall performance. 






based  upon  the  context  in which  he  is  handling  it.  Here  Pika  presents  a  valuable 
argument. He suggests that though the assessment of character is important when it 
comes  to  evaluation  of  success,  it  is  also  the  environment  in which  a  president  is 
forced to perform in that perhaps shapes which traits are brought out. Thus, it may 
be  valuable  to  look  at  both  personal  qualities  and  context  when  assessing  a 
president (as the CSPAN poll does) Pika also presents another excellent point, which 
is perhaps the basis for this thesis. He suggests that character is shaped as a result of 
environment.24  That  is,  family  situation,  place  in  community,  education  and 
experience  all  help  to  create  a  person’s  character.  This  is  the  main  basis  for  the 
argument  in  this  thesis. When  assessing  presidential  character,  it  is  important  to 
look back at childhood and the environment a president was raised in to understand 
how  and why  certain  character  traits  were  formed.  This  is  especially  relevant  to 
Lyndon Johnson, whom we will explore in depth later on. In short, Pika believes that 
social  environment  and  life  experiences  will  shape  attitudes,  characteristics,  and 
“style”. This will give rise to skills and performance in office, which will in turn allow 
us  to  evaluate  if  those  skills were positive  or  negative  contributions  to  his  or her 
administration.25 In addition to understanding environment, Pika even goes as far to 
suggest  that  childhood experiences,  in particular  the  relationship a  child has with 
his  or her parents,  shape  their  perceptions of  themselves. This point  is  incredibly 
 the basis for not only Barber’s model, but for this thesis 
       
24 h August, and John Anthony. Maltese. The Politics of the Presidency. 





and  can  give  rise  to  numerous  other  traits. However,  the  origin  of  the  perception 








in  is  an  important  factor  in  the  shaping  of  character.  Now  that  there  is  a  clear 
establishment of where character  is originated from,  it  is  important to understand 
why character is important and how it is expressed in the presidency. Perhaps the 
most  important  aspect  of  the  presidency  is  the  idea  that  the  president  holds  an 
incredible amount of power. That  is why Barber’s definition of a  “good president” 


















It  is  also  important  to  note  that  not  all  personalities  are  suitable  for  the 
power  that  the  presidency  entails.  The  character  traits  of  a  person,  as  discussed 
above  in  figure  two,  shape  the  performance  of  a  president  and  in  turn  create  the 
foundation  for  how  a  president  will  use  power.  Seeing  as  though  action  and 
decisions are reliant upon personality type, it is safe to say that exercise of power is 
shaped  by  personality  as  well.  Additionally,  power  in  terms  of  context  is  also  of 
importance. The amount of power a president  can exercise my change  in  times of 
war  as  opposed  to  times  of  peace.  The  most  classic  example  of  this  is  Franklin 








asswell, Harold D. Power and Personality. (New Brunswick: Transaction, 2009)  
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James Pfiffner presents an excellent point in his work The Character Factor, 
as  he brings  together  ideas on power  and  suitable personality  for  the presidency. 
Using Roosevelt as an example once more, Pfiffner  suggests  that  certain  traits are 
better  suited  for  certain  times  in  history.29  Most  Americans  admire  honesty  and 
often  choose  candidates  they  feel  will  be  frank  throughout  their  administration. 
Roosevelt was quite honest with  the public during his administration  in  the sense 
that  he  never  asked  for  a  declaration  of  war  from  Congress  until  attacked,  but 
always kept the public informed about his sentiments towards the war. Roosevelt’s 
honesty during  the period before U.S.  involvement  in World War  II  put him at  an 
advantage,  as  the  American  people  placed  great  trust  in  him.  It  is  important  to 
understand  that  while  “good  qualities”  and  “bad  qualities”  will  help  to  predict 
success  in  office,  times  of  context may  change  the  outcomes  because  new  factors 
have been added  to  the political  equation. Times of war,  an  increase  in  good will, 
and  unexpected  downturns  can  affect  the  way  in  which  personality  is  expressed 
through power.  
Lasswell also argues that character is a “self‐regulating feature of personality 
and  it  renders  the  individual  to  some extent  independent of  changes  in his or her 
environment”.30   The  idea that character does not change  if there  is a change  in an 
individual’s environment is important to keep in mind. Character is stagnant as it is an 












adult  life  in a new environment. New surroundings  should be drastically different 
from  the  environment  they  experienced  as  a  child  in  order  to  change  the 
fundamental qualities they obtained at a young age. Lasswell also suggests “political 
types”  and  roles,  which  fall  into  accordance  with  some  of  Barber’s  political 
personalities,  are  connected.  Certain  personality  types  lend  themselves  to  certain 
political  roles.  Personalities  establish  political  types,  which  then  in  turn  establish 
the type of role a person may play while involved in politics.31 To illustrate the idea 

















The  connection  between  Barber’s work  and  Lasswell’s work  is  interesting. 
Together  they  enforce  the  idea  that  not  all  character  types  will  serve  the  same 
function in politics. Some are best suited to agitate, while others are better suited to 
administrate. But above all, Lasswell argues that the “political man” is a “social type” 
in  that  he  is  able  to  connect with  others  on many  levels  (be  it  a  connection with 
advisors, connection with fellow House or Senate members, or with the public). The 
idea  of  active  types  acting  as  “agitators”  is  a  sensible  connection.  Agitators  are 
political actors who set ideas into motion. As an active type personality, motion and 
action is key, and thus it is logical that agitators would be active political actors. In 
contrast,  administrators  are most  often  passive  character  types  in  that  they  often 
delegate  jobs  to  his  or  her  advisors  or  team  members.  An  example  of  an 
administrator  type who  fits  into Barber’s  classification  of  a  “passive  president”  is 
Ronald  Reagan.  Reagan  is  considered  to  be  a  passive‐positive  president who  had 
high self‐esteem but often delegated  jobs  to members of his administration. Using 






tackle more  issues  at  once or make more drastic  decisions.    Variation  in  action  is 
based  heavily  upon  personality  type.  For  example,  Greenstein  argues  “personal 
variability  is  high  when  leaders  can  use  it  in  the  peripheral  aspects  of  actions”. 
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Additionally,  situations  with  little  precedent  or  historical  background  allow  for 
more  personal  variation  in  action  and  problem  solving.  Essentially  Greenstein  is 
arguing  that  personal  variation  in  action  and  action  potential  are  twofold  and  is 
based  upon  both  the  context  and  personality.  The  origin  of  political  action  is 











president acted after his  administration has  come  to an end. Looking at  character 
after  a  president  has  performed  to  the  best  of  his  ability  based  upon  his  specific 
character  make‐up  is  just  as  important  if  not  more  important  than  predicting 
performance.  There  are  a  number  of  “political  mysteries”  that  historians  and 
political  scientists  have  attempted  to  uncover.  Perhaps  one  of  the  better‐known 
situations  is  the  Vietnam  War.  The  amount  of  poor  decision‐making  and 
miscommunications involved in the Johnson Administration during the years of the 
war  were  unprecedented.  Americans  often  wondered  how  it  is  possible  for  one 
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administration  to plant America  so deep  into  a war with  little meaning or morale 
behind  it.  Vietnam  is  a  classic  example  of  how  an  analysis  of  presidents  after 
decisions are made can be useful.  
Understanding mistakes  can help prevent  similar mistakes  from happening 






a  clear  objective.  It  can  be  suggested  that  Johnson  used  different  aspects  of  his 




highlighted  in  this  one  as well.  I  argue  that  confidence,  a wealth  or  lack  of,  is  the 
single  most  important  character  trait  a  president  can  have.  Without  it,  Barber 
argues that a president cannot reach full success (though as illustrated by President 
Wilson, can still be considered a “good president”). However Barber’s presentation 
of  confidence  (his  positive/negative  scale)  only  scratches  the  surface.  It  is  more 
important to understand what a lack of confidence is born out of‐ this can lead to a 
wealth  of  information  on  other  traits  and  decisions  a  person  makes  during 







by  his  or  her  guardians.  To  best  understand  action  one  must  truly  understand 
motive, which is based upon character. A person’s individual character varies and is 
continent  upon  life  experience,  as  Pika  points  out.  Thus,  the  study  of  presidential 
character  alongside  childhood  psychology  can  lead  to  a  comprehensive  study  of 
Presidential personality in terms of decision‐making.  
Lyndon Johnson’s story is quite interesting. His life as a child and his rise to 





grow  up  secure  in  his  or  her  own  skin  and  as  a  result  Johnson  doubted  his  self‐
worth. His family suffered from financial losses, which caused Johnson to grow even 
more  insecure  as  many  people  judged  him  for  being  poor.33  These  childhood 
insecurities grew into lifelong battles; Johnson was never able to fully overcome his 
bouts of self‐doubt  though he did  try.  Insecurity  led  to paranoia,  inability  to make 






Though qualities  can be  assessed  individually  as  scholars  such  as  Pika  and 
Greenstein  do,  it  is  important  to  understand  the  value  of  assessing  qualities  in 
conjunction  with  one  and  other.  A  person’s  character  is  complex  and  relies  on  a 
number  of  different  traits working  together  to  form  a  unique  personality  type.  In 
order  to  understand  Johnson  as  a  leader,  understanding  which  qualities  are 
necessary to lead is key; Barber’s work establishes this principle. A basis for “good” 
presidents  and  “bad”  presidents  is  vital.  However  once  that  is  established  it  is 
necessary  to  look at presidents as  individuals seeing as each person’s character  is 
different  from the next.  Johnson and Wilson may have had similar character  traits 
but  the ways  in which  their  traits work with one and other would ultimately  lead 
them to different decisions, given their unique toolkit of leadership traits (or lack of 
leadership traits). This  is why I argue that one must understand both the basis for 




change  but  is  simply  expressed  in  different  forms  as  a  child  grows  into  an 
adolescent and eventually into an adult. Johnson’s actions as a college student and a 
leader  do  not  differ  greatly  from  his  experiences  as  a  political  leader  in  his 
adulthood. There are clear connections between the way in which a president was 
raised  and how he  acts  as  a  leader.  Johnson  is  an  excellent  example  of  this  as  he 
showcases  both  extremely  negative  qualities  and  poor  decisions  with  positive 
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uncovering  their origins. These origins,  as  illustrated by  several models,  are often 
rooted  in  childhood  experiences.  These  experiences  shape  the  way  in  which  we 
perceive  ourselves  as  well  as  our  relationships  with  others.  As  noted,  Lyndon 
Johnson’s  childhood  experiences were  shaped  by  the way  in which  his  guardians 
parented him. As certain qualities developed as a result of the environment he was 
immersed in, these qualities found ways to express themselves through actions and 
relationships.  The  outward  expression  of  the  character  traits  that  have  been 
cultivated since birth is what most would call “personality”. It  is  important to note 
that  there  is  an  incredible  difference  between  the  terms  “character”  and 
“personality”.  




the  similar  qualities  does  not  necessarily  mean  that  they  will  express  them  in 
similar ways.  It  is  feasible  for  two people  to obtain  similar qualities  as  a  result  of 
being  raised  in  two  very  different  environments.  Each  individual  environment 
creates  unique  outlets  for  the  expression  of  traits.  A  young  adult  who  attends  a 








his  life;  from  childhood  to  adulthood.  Character  is  essentially  determined  by 
childhood  experiences;  infancy  through  adolescence  is  the  pivotal  time period  for 
developing traits and understanding what character is born out of. When looking at 
personality,  it  is  imperative  that  the  focus  on  action  spans  over  the  course  of  a 
person’s entire lifetime. Though character is rigid and cannot easily be changed, the 
way in which traits are expressed is contingent upon opportunity and environment. 






2. The  ways  in  which  character  traits  are  expressed  can  change 
depending  on  whether  or  not  a  person  sees  a  greater  “outlet  for 




When  looking at personality  there  are  two  types of  actions  that  can be examined. 
The first is personal action and the second is action of relationship. It is necessary to 







individual  conducts  his  or  herself  while  dealing  with  others.  This  type  of  action 
serves as a useful lens to analyze Johnson’s leadership under due to Johnson’s ability 
to construct close relationships with others. Examining the way in which a person 
interacts  with  others  showcases  the  idea  that  personality  is  changing  while 
character  is  unchanging.  Johnson  is  an  excellent  example  of  this  idea  because  he 
would often change the outer expression of his traits (his personality) depending on 
whom he was speaking with. However, Johnson’s basic, underlying character traits 
were n e h g is chot alt red t rou hout h  lifetime‐ they remained un anged.  
The  way  in  which  Johnson  handles  certain  situations  during  his 
Congressional and Presidential career mirrors the actions he takes as a young adult. 
This  shows  not  only  a  consistency  in  character  but  also  gives  insight  into  how 
character  can  affect  the  decision  make  process.  For  much  of  Johnson’s 
administration decision‐making was vital, as his time serving as President oversaw 
many  changes  to  America.  His  decision  making  process  was  twofold;  he 
  54
incorporated  personal  action  as  well  as  action  of  relationship  in  order  to  decide 
what was best  for  the country. Decision‐making  is  a key  focus because  it  allows a 
comparison  between  character  and  personality  and  different  types  of  expression. 
These  comparisons  will  be  made  in  a  later  chapter  that  looks  exclusively  at 
Johnson’s  political  career.  This  chapter will  look  at  Johnson’s  childhood  and  how 
traits were expressed at an early age. Comparisons between the expression of traits 
during  Johnson’s  childhood  and  adolescence  can  be  drawn  as  the  same  traits  are 
expressed  in  similar  but  slightly  different ways  as  his  environment  changes  after 
college.  
As  discussed,  Johnson’s  childhood  character  will  grow  with  him  as  he 
becomes  an  adult.  During  childhood,  there  are many  instances where we  can  see 
Johnson  express  his  personal  qualities.  At  a  young  age  we  truly  see  Johnson’s 
insecure  nature  develop.  His  insecurities,  as  illustrated  through  the  model  from 
chapter one, give rise to a number of other personal qualities. Most notably Johnson 
is  incredibly  manipulative  throughout  his  life,  especially  during  his  childhood.  In 
many  instances  (during  both  childhood  and  his  political  career)  Johnson  uses  his 









Johnson  was  haunted  by  incredible  insecurities  throughout  his  childhood. 
The Cycle of Parental Oppression (chapter 1) depicts  the origins of such  feeling of 
inadequacy. Johnson’s relationship with his mother proved to be detrimental to his 
upbringing.  Instead  of  providing  unconditional  love,  Johnson’s mother  issues  love 
and  affection  towards  Johnson  as  a  “reward”  for  behavior  she  approved  of.  The 
issues  that  Johnson’s  insecurities  created  for  him  as  both  a  child  and  an  adult 




qualities  discussed  in  earlier  chapters  including  his  insecurity,  bully‐type, 
manipulative personality, and his need to accumulate power. These qualities can be 
seen through stories about Johnson’s experiences in school at a young age. Johnson 
and  his  cousin  Ava  were  quite  close  during  their  childhood  years.  He  and  Ava 











h ed  him  to
                   
of  expectations. His maternal  grandfather was  also  incredibly  ambitions. Over  the 
course  of  his  life,  Rebeckah  Baines’  father  was  a  lawyer,  a  schoolteacher,  a  land 
renter, and the founder of  the McKinney Advocate.35   Mr. Baines’  love  for  learning 
and his passion for teaching was passed on to his daughter. Rebeckah was incredibly 
ambitions  and  though  at  times may be  considered  to be  too much of  a  “dreamer” 
because she had high incredibly hopes for herself. Sam Johnson was very similar in 








from  child  to  young  adult.37  Rebeckah,  like  Sam,  encouraged  learning  in  her 
household. When Johnson was a baby Rebeckah would read to him for hours each 

















school  a  year  early.  Though  he  was  the  youngest  student,  his  reading  skills  far 
surpassed many  of  the  other  children  in  his  class.  Long  before  aspirations  of  the 
presidency  were  brewing  inside  of  Johnson  he  was  on  a  path  to  great 
achieve 9ments.3   
Though  Johnson’s  reading  abilities  were  fantastic  for  his  age,  he  had 
reservations about reading aloud in school. At home Rebeckah would sit Johnson on 
her lap and they would read together. This was a practice he was used to by the time 








on his demagoguery.  In his adult  life,  Johnson would often grab hold of someone’s 
shoulder  and  bent  in  close  to  his  or  her  face  as  he  spoke.42  As  Majority  Leader, 














trickery  an  enjoyed  flauntin
                                       
Johnson’s desire to get what he wanted was not something new one he began 





issues;  the negative and  the positive,  the good and  the bad  solutions,  the populist 
view and all other views. When Sam Johnson got into an argument, his goal was not 
to  necessarily  win.  He  strived  to  understand  someone  else’s  point  of  view  and 
appreciated  the  beauty  of  discussion.  Though  Johnson  acquired  Sam’s  love  for 
politics  and  his  genuine  desire  to  help  those  in  need,  he  was  by  no  means  the 
reflection of his father.  




and  driven.  As  an  adult,  Johnson  looked  to  achieve  even more;  he wanted  to win 
every election, he wanted to be on top of the Senate, and he wanted to be in control 
of  the  nation.  He  was  able  to  achieve  these  goals  as  well  by  bullying,  using 
manipulation,  and  even  fixing  an  election.43  If  there was  a  problem  that  could  be 
solved  by  Johnson  outsmarting  his  competition,  he  did  it.  He  was  an  expert  at 






between  Johnson  and  his  father;  Sam  was  a  man  who  could  concede,  where  as 






no man  Johnson would strive  to be  just  like  than Sam Johnson.44 His  father was a 





father’s  oration  skills  to  the  best  of  the  ability, which  led  him  to  be  an  incredibly 





great  troubles  to  him  and  his  family.  With  his  life  savings  depleted,  Johnson’s 
financial  situation became  increasingly difficult.  Johnson was aware of his  family’s 















ever  to  show  those  who  doubted  him  that  he  was  capable  of  achieving  great 
things.46  
Johnson  originally  felt  immense  pressure  to  achieve  as  a  result  of  his 
mother’s  unwillingness  to  offer  him  love  and  affection  unless  he was  excelling  in 





affected  the way  in which he viewed himself.  Johnson  lacked a positive  self‐image 














It  seems  as  though  Johnson’s  entire  life  can  be  summed  up  by  one  word; 
paradox. Johnson was indeed a living, breathing paradox. At one moment, he could 
be  the  kindest, most  charismatic  little  boy  there was.  But  literally moments  later 








though  she  did  not  care  for  him  at  all.  Johnson was  as  amorphous  as  his mother. 



























Out  of  Johnsons  lack  of  confidence  grew  great  paranoia.  His  experiences with  his 
mother led him to believe that failure and humiliation were never an option. What’s 
more  is  that  Johnson  feared  the  unexpected.  He  feared  that  his  closest  allies  and 
friends would  turn  on  him, much  like  his mother.  Johnson  lived  life  walking  two 
steps ahead of everyone else, in a very literal sense. In his quest to always come out 







He  lost  incredible amounts of weight every  time he ran  for an office.  Johnson was 
truly a man who dedicated himself to his work. But his drive came from his inability 
to  loose;  his  unwillingness  to  accept  second  place  overtook  him.  He  lived  his  life 
paranoid that someone might try to outsmart him or cross him.  In order to be the 
best he had to think  like everyone else. He had to be able to be a different person 
when  he  spoke  to  different  people.  He was  a  charmer when  he wanted  to  take  a 
classmate  out  on  a  date,  an  aggressive  animal  when  he  wanted  to  get  his  point 


















ju hase”  as  many  pa
                                       
night.51 When  Johnson’s  father asked him  to  finish his  chores he would often  find 
ways  to pass  them on  to his  sister, Lucia or his brother,  Sam Houston. They were 
both younger and Johnson understood the type of power that he had over them. He 






felt  as  though  this  made  Rebeckah  look  inept  and  incapable  of  supporting  her 
family.53 By the time Johnson was a young adult, he wanted to disobey his parents in 
any way  possible.  Johnson  understood  that  his mother  and  father wanted  him  to 
attend  college.  But  because  that was what  they wanted,  Johnson had no desire  to 
continue with  school. Often  times  Johnson would ask permission  to do  something 
and  even  though  his  parents would  say  he  couldn’t,  he would  go  ahead  and do  it 
anyway.  
When  Johnson’s  father was  away  or  traveling  for  business  he would  often 
take  his  father’s  role  in  the  household. He would  act  like  “the man  of  the  house”, 
perhaps  trying  to  project  the  idea  that  he  was  a  much  better  man  than  his  own 
father would or could be.54 The behavior that Johnson exhibited as a teen was not 


















A. Johnson  perhaps  felt  that when  he would make  his  parents  look 
bad  people  would  feel  sorry  for  him.  This  garnered  positive 
attention  towards  him  while  generating  negative  attention 
towards his parents.  
B. It  is  clear  that  Johnson  resented his  father.  Johnson believed  that 
because  his  father  was  somewhat  of  a  “joke”  to  the  people  of 
Johnson City, he would never be taken seriously due to his familial 
relations.  
C. Similarly  to  B,  Johnson  found  it  necessary  to win  people  over.  If 
someone didn’t love him, he would be determined to find a way to 
change  his  or  her  mind.  The  fact  that  he  was  related  to  Sam 












Despite  Johnson’s  best  efforts  to  not  attend  college,  he  enrolled  at  San  Marcos 
Teachers College  in 1926.  It was here that  Johnson began to see that politics were 
about people. Specifically he understood the relationships you have with people and 
the ways in which you can manipulate them. Though he had plans to be a teacher, 
Johnson  began  to  understand  the  effect  he  could  have  over  his  peers  and  the 
administration.  Though  Johnson  was  often  mocked  because  of  his  family’s 
reputation,  he  discovered  a  world  while  at  college  that  was much  different  from 







to  make  power  outlets  for  himself.  In  college  Johnson  found  that  there  was  an 
unacceptable hierarchy of power; athletes dominated most of the clubs and student 







government  functioned  and  believed  the  system  was  not  effective.  As  a  result, 
Johnson began to strategize and find ways for him and others like him who were not 
membe b t San Marcos.rs of a sports team to  ecome leaders a 56  
While  a  freshman  in  college,  Johnson  wrote,  “What  you  accomplish  in  life 
depends  entirely  on  what  you  make  yourself  do.”  Lyndon  Johnson  could  make 
himself  do  anything;  he  was  no  stranger  to  hard  work.  But  what  was  more 
important  than his  ability  to  succeed what  his  ability  to  get  others  to  bend  to  his 
will. Throughout his life, Johnson knew how to find the right people. He understood 
the  adage,  “it’s  about who  you  know,  not what  you  know”  perfectly.  In  school  he 
would  befriend  his  teachers  and  compliment  them  so much  that  Johnson  quickly 
became one of their favorite students. As soon as Johnson arrived on campus for his 
first  day  at  San  Marcos,  he  had  to  quench  his  curiosity.  He  wanted  to  know 
everything  there  was  to  know  about  the  school;  what  courses  to  take,  which 
professors  were  the  best,  who  to  speak  to  about  joining  clubs.  In  many  ways, 
Johnson’s  thirst  to  learn  about  all  things  San  Marcos  would  become  a  standard 
practice.  While  serving  as  the  Senate  Majority  Leader,  Johnson  sized  up  the 
members of both parties. He understood their desires, their weaknesses, their wants 
and needs, what made  them  tick, what made  them excited. When he would  speak 
with a member of congress, he knew exactly whom he was talking to. It was not long 




p   tried  his  best  t
                                  
professors,  and  leadership at  San Marcos. Once he  could understand what he was 
working with, he was able to find a way to overtake it.57  
Johnson  overtaking  San Marcos  is  a  complete  understatement.  In  order  to 
change the way the student government functioned at San Marcos, Johnson knew he 
had  to  go  to  the  top  in  order  to  maximize  his  power.  Like  all  good  politicians, 
Johnson  knew  how  important  it  was  to  make  friends.  Johnson  befriended  the 
president of the college, Cecil Evans, though this was not an easy feat. He worked his 
way  up  from  job  to  job  throughout  the  college  until  he  was  able  to  secure  a  job 
working in the President’s office. With a major ally behind his cause, Johnson slowly 
began  to  form a  counter‐organization  to  the  already  existent  social  fraternity,  the 




After  creating  the  White  Stars,  Johnson  took  his  role  as  a  member  of  the 
group  very  seriously.  He  believed  that  the  operation  should  at  first  be  incredibly 
covert; he and  the other members  followed strict  rules.  Johnson  found  it odd  that 
ninety percent of the student body was comprised of non‐athletes, but the small ten 
percent  that  were  athletes  controlled  everything  including  the  $12,000  student 
council  budget.  Johnson  used  the White  Stars  to  campaign  on  campus;  it was  the 
first  of  many  races  that  he  would  eventually  win.  In  order  to  increase  his  own 









an  outlet  to  voice  their  concerns  and  to  suggest  how  the  student  council  budget 
could  be  spent.59  Johnson’s  classmates  described  him  as  having  great  endurance, 
vitality, and a great power to persuade. These qualities, which no doubt grow out of 




Throughout  both  Johnson’s  childhood  and  college  years,  he  exhibited  a 
number of qualities that communicate a sense of continuity among character traits. 
The main  underlying  commonality  among  Johnson’s  behavior  is  the  insecurity  he 
felt due to the way his mother treated him as a child. Again, it is important to see the 
distinction between character and personality. We see Johnson’s personality change 
as  he  moves  throughout  his  life.  We  see  him  obey  his  mother  because  of  his 




versions  of  personality.  Even  when  Johnson  quickly  changes  his  attitudes,  the 






him  that  he  was  paranoid  to  a  fault.  Insecurity,  though  it  often  has  a  negative 
connotation, gave Johnson the impetus he needed to accomplish his goals. But in the 
same  breath,  insecurity  also  brought  Johnson  to make mistakes.  It  caused  him  to 




a mind  unlike  any  other man  to  set  foot  in  the White House.  Not many men will 
































he  became  one  of  the  youngest men  elected  to  Congress. When  he  turned  32,  he 
made  his  first  run  for  the  U.S.  Senate,  and  lost.  This  loss  angered  and  shocked 
Johnson; he  truly believed  that he belonged  in  the Senate. But  Johnson’s notion of 




path  to  becoming  Majority  Leader  was  one  littered  with  both  great  success  and 
great failure.  
Johnson was no afraid to be deceitful, sneaky, and conniving when it came to 
















larger.  Johnson arrived  in Washington during  the winter of 1931.  It was  the  third 
year  of  the  Great  Depression  and  Herbert  Hoover  was  struggling  to  keep  the 
economy afloat. After three years of struggles, many people began to loose hope that 
Washington  may  be  able  to  help  the  economy.  But  Johnson  thought  differently. 




Johnson’s  interpersonal  skills  were  beyond  excellent.  His  ability  to 
communicate  and  to  connect  with  people  was  perhaps  one  of  his  best  qualities. 
During his time as San Marcos, he realized that by analyzing power structures and 
understanding the people behind them he could essentially change the landscape of 
influence.  This  was  a  skill  that  Johnson  carried with  him  throughout  his  political 
career. He was able to analyze the personal qualities of his colleagues and his staff. 
Though this practice Johnson knew exactly how to make each individual bend to his 
will, which perhaps  attributed  to  his  great  success  as Majority  Leader.62 Not  long 











determined  to  understand  the  different  proposals  for  politics  in  order  to  help 
mitigate the damage from the depression. In order to do so, Johnson asked a great 
deal  of  questions.  His wanted  to  expand  his  knowledge  of Washingtonian  politics 
and  believed  that  each  person  he met  had  the  potential  to  be  a  “teacher”.  In  the 
mornings  Johnson would plan bathroom breaks at  ten‐minute  intervals  so  that he 
could  speak  to  as  many  “teachers”  as  possible  while  washing  his  hands.  He  also 
would  be  sure  to  eat  his  lunch  as  quickly  as  possible  so  that  he would  be  free  to 
discuss  the  day’s  political  happenings  with  whomever  he  was  sitting  with.  Each 
second  of  his  day  was  devoted  to  learning  and  soaking  up  information  about 
different policies. At night, Johnson set aside a stack of reading which included the 




budgetary  numbers,  trying  to  understand  how  to  solve  the  problems  of  the 
depression. Millions of Americans stayed up all night trying to figure how they are 
going to provide  for  their  families.  Johnson did the same;  tried to help  fix a  failing 
economy so that Americans could provide for their loved ones once again. His path 










Johnson’s  first  job  in  Washington  was  working  for  Congressman  Richard 
Kleberg. Luckily  for  Johnson, Kleberg was a man who admired the social aspect of 
Washington  more  than  the  political  one,  and  he  was  often  absent  from  his  own 
office.  Johnson  saw  that  Kleberg  was  struggling  and  took  matters  into  his  own 
hands. Almost from the day he arrived, Johnson had complete control of the office. 
He recruited two friends from San Marcos to join the staff and the office became an 
operation  ran  by  three  young  men;  Gene  Latimer,  Luther  Jones,  and  Johnson.  
Though Johnson had great control over Kleberg’s office, he needed to find ways to 
know  what  was  happening  in  other  offices  across  the  Congress.  In  order  to 
accomplish  this,  he  took  a  job  as  a  doorkeeper  on  the Democratic  side.  This  post 
allowed  to meet numerous people,  allowing him  to  observed  the  interactions  and 
relations between visitors and members.  
   Though many would find this job to be incredibly dull, Johnson believed that 
it put him  in  the perfect position  to  learn  the  “unwritten  rules” of Congress. After 
weeks of observations, he soon understood the code of authority and privilege that 
was based on seniority and power. In college, Johnson took the most mundane jobs 
incredibly  seriously.  He  understood  the  principle  of  hard  work;  he  knew  that  he 






the assistant  to  the President’s  secretary, which put him  in  the perfect position  to 
gain  inside  information  about  San  Marcos.64  Johnson  again  found  ways  to  gain 
precious insider information while in D.C., this time as a congressional messenger. A 
messenger position put  Johnson  in a position to befriend more senior members of 
congress.  Soon,  the most powerful members of  congress were paying attention  to 
Johnson; once again, he was able  to capture  the  friendship of all  the right players. 
Johnson  to esta e . was on his way blishing a nam  for himself in Washington 65  






for  Johnson.  In many ways,  each  time he was  able  to  capture  the  attention  of  the 
“right people” he was using them to get ahead in his own career. At San Marcos he 



















Johnson’s  desire  to manipulate  people  stems  directly  from his  insecurities. 






but  defined  a  friendship  in  terms  of  a  willingness  to  accommodate  his  ends.”67  
Friendship,  it  seemed,  was  Johnson’s  way  of  working  towards  his  own  personal 
ambitions.  But  Johnson  also  realized  that  the  capacity  to  garner  attention  from 
others alone would not help  to  rise  to power. He knew  that action along with  the 























himself.  In  many  ways,  Johnson  first  became  obsessed  with  politics  and  then 
addicted  to  the success  that politics brought him. He understood that  the skills he 
possessed were the tools he needed in order to get ahead, so with each success came 
the  strengthening  of  his  skills.69  Mastery  of  politics  brought  even  more 
manipulation, even more late nights, and even less sleep. Johnson used his work life 
to essentially erase the insecurities brought on by his mother as a child. His mother, 
as  illustrated  by  the  cycle  of  oppression,  severely  damaged  his  self‐acceptance. 













  After  working  in  Washington  for  a  short  period  of  time,  a  life‐changing 
opportunity opened up for Johnson. It was June of 1935 and Franklin Roosevelt was 
well into his administration. In order to help further his plans for the New Deal, FDR 
established  the  National  Youth  Administration  by  executive  order.  The  NYA  was 
designed to help young people who had lost their jobs or were forced out of school 
to  find  new  means  of  employment.
he Na
70  Johnson  saw  the  NYA  as  an  essentially 
stepping‐stone to move him closer to his goal of election to public office. As soon as 
he heard of the executive order Johnson quickly called Sam Rayburn and explained 
why  he  would  be  the  perfect  person  to  become  the  Director  of  the  Texas  NYA. 
Because  Johnson was  no  stranger  to  action,  he  quickly  jumped when  he  saw  the 
door  of  opportunity  open.  His  energy  and  quickness  often  put  him  in  the  most 
opportune  of  positions;  by  not wasting  time  he would  often  ceased  opportunities 
before anyone else had even heard of them. Johnson will prove time and time again 
that his ‐ e me to politics.   quick handedn ss gave him a great advantage when it ca
While  working  for  Kleberg,  Johnson  understood  that  a  connection  with 
constituents was vital in order to experience continued political success. He viewed 






national  organization.71  Though  the  NYA  he  could  be  in  his  home  state  while 
building  allies  and  sustaining  the  friendships  he made  in Washington‐  it  was  the 
perfect balance that Johnson needed in order to get elected. Johnson campaigned up 
and  down  Texas, meeting  young  people  and  establishing  projects  and  housing  at 
each work site.  The NYA in Texas had established a number of different projects in 
order to get young Texans back on their feet.72 Most of the success of the NYA was 
due  to  Johnson’s  inability  to  stop  working.  He  worked  day  and  night,  becoming 
obsessive about his duties. He wanted to make the NYA the best it could be, that way 






to  stand  out  in  the  minds  of  not  only  the  people  of  Texas  but  in  the  minds  of 
prominent politicians  back  in Washington.  In  February 1937,  Johnson’s  quickness 
proved to be in his favor once again. The death of Congressman James P. Buchanan 
left an opening for a special election in Texas.73 In true Johnson fashion, he jumped 












offered her  inheritance to  Johnson  in order to  fund his campaign. With $10,000  in 
his bank account, Johnson began his first campaign.74  
As discussed earlier, Johnson’s greatest strength proved to be his endurance. 
He  was  a  machine  when  it  came  to  campaigning.  Like  with  past  jobs,  Johnson 
became dedicated  to his work. He  seldom  slept  or  ate  and drove himself  to  loose 
weight in short periods of time.75 Johnson had a fierce desire to win, to grasp hold of 
power and to never allow himself to let go. It is possible that Johnson was born with 
this  great  passion  for  politics;  that  his  natural  abilities  were  designed  for  him  to 
excel  in  such  a  field.  But  one  can  also  assume  that  because  Johnson  found  that 
politics was a game he could play and win at, he used it as a means for rectifying the 
image  he  could  not  live  up  to  as  a  child.  Johnson  saw  this  special  election  as  his 
“golden ticket” in to the nation’s most exclusive club.  
At  this  point  in  Johnson’s  life,  he  seldom  spoke  of  running  for  President. 
Though  he  mentioned  his  aspirations  to  some  of  his  close  friends,  Johnson  was 
never  a  man  to  reveal  all  his  cards.  Johnson’s  paranoia  forced  him  to  keep  his 
greatest desire to himself; he feared that someone would attempt to take away what 
he wanted most in life. But despite his mistrust, Johnson had a plan to rise to the top. 
Johnson had  a  vision of  a  ladder;  a  ladder of  elective  offices  that he had  to  climb. 
However,  he  needed  a  stepping  stool  to  reach  the  first  rung.  Buchanan’s  death 











was  only  28;  his  age would  be  a  clear  obstacle  for  him  in  the  open  seat  election. 
Though his experience and political knowledge was impressive for a young man of 
his  age,  there  were  other  candidates  with  more  experience  and more  popularity 
among  Texans  than  Lyndon  Johnson.  Buchanan’s wife  and  his  campaign manager 
were both possible candidates for the seat.  
But  age  and  lack  of  reputation were  not  Johnson’s  only  setbacks.  His  time 
working  tirelessly  for  the NYA was  spent  in  the  Fourteenth District  of  Texas.  The 
open  seat would be  for  the Tenth District. Despite  the  fact  that  Johnson had built 
wonderful  relationships with  voters  in Texas,  they were  acquaintances  that  could 
not help him win  this  special election.77    Johnson weighed his  chances of winning 
and though they did not  look promising he decide to run for the seat, nonetheless. 
His  time  spent  in  Washington  proved  to  be  invaluable  during  this  election.  The 
Tenth  District  of  Texas  was  home  to  a  number  of  influential  politicians.  Johnson 
knew none  of  them  except  for  one;  Senator Alvin Wirtz.  Johnson became  friendly 
with  Wirtz  while  working  for  Congressman  Kleberg  in  Washington.  Wirtz 
understood  that  Kleberg  was  rather  disenchanted  with  politics  and  would  often 
forget  to  return  his  calls.  Johnson  often  corresponded with Wirtz  and  from  their 
professional  relationship  grew  a  great mentorship. When  Johnson was  appointed 
Director of the NYA, he made sure to call Wirtz and report the good news. Johnson 





th nson  was  attemptin
                                       
Wirtz and Johnson both a sense of respect for each other. Their relationship 
was  unusual,  as  many  observed.  Wirtz’s  secretary  commented  that  they  Wirtz 
treated  Johnson  as  if  he  were  his  own  son.78  This  type  of  relationship  with  his 
superiors,  the  kind  that mirrors  a  father‐son  relationship,  was  not  uncommon  to 
Johnson.  The  importance  of  Johnson’s  friendships  with  older  men  is  pivotal. 
Throughout his  childhood,  Johnson befriended  the oldest  children  in his  class and 
despite  the  fact  that he was much smaller and much younger,  Johnson  insisted on 
being their “leader”. Johnson’s relationship with Wirtz is quite similar to the way in 
which he acted as a  child.  Johnson  truly did have a genuine respect  for Wirtz and 




even  more  interesting  than  the  parallels  to  Johnson’s  behavior  as  a  child  is  the 
parallel  one  can  spot  between  Johnson’s  relationship  with  his  father  and  his 
relationship to his mentors.  
The  three men  that  Johnson was  perhaps  closest  to  throughout  his  college 
and political life were Cecil Evans, Alvin Wirtz, and Sam Rayburn. Not coincidentally, 
all  three men did not  have  children  of  their  own.79  They  treated  Johnson  as  if  he 
were a son, guiding him and providing a sense of encouragement. Given the types of 
relationships Johnson had with “father‐like figures” in his adult life, one may suggest 






The  idea  that Wirtz  “was  a
                                       







be  better  than  Sam.  Johnson  wanted  to  surpass  his  father’s  accomplishments 
because while he wanted to be like Sam, he also wanted to be better than Sam.  
In  order  to  exceed  Sam’s  accomplishments,  Johnson  needed  to  make 
connections.  His  friendships  between  Evans,  Wirtz,  and  Rayburn  began  as 
friendships  of  convenience;  they  were  men  of  power  and  could  all  somehow  aid 
Johnson in a unique way. At first Johnson planned to “use” each man in order to get 
what  he  wanted  but  because  the  men  he  befriended  saw  genuine  promise  in 
Johnson, he was able  to build  a  sincere  relationship with  each one.  In many ways 
these  relationships were  symbiotic;  these men  gave  Johnson  a model  for what  he 










important.  Johnson’s  own  parents  did  not  provide  encouragement  and  his  own 
neighbors would mock him by saying he would never amount to much. The fact that 
Wirtz (as well as Evans and Rayburn) saw the potential in Johnson was exactly what 




propellant  towards success. Not being able  to  live up  to his mother’s expectations 
was what brought Johnson down, but in contrast living up to his father’s reputation 
is what continually drove him forward. Though it seemed as though Rebeckah’s lack 
of  unconditional  love  is  entirely  to  blame,  Johnson’s  tug‐o‐war  type  relationship 
with Sam is also at fault. Though he resented Sam, Johnson also had a strong desire 
to  emulate  him.  Johnson  wanted  to  showcase  more  than  anything  that  he  was  a 
better man  than  his  father  could  ever  be.81  His  relationships with  the  three men 
mentioned  above  were  a  way  for  Johnson  to  create  positive  relationships  with 
father figures and in some sense allowed him to understand what a healthy parent‐
child  relationship  is  like.82  The  idea  that  both  parents  contributed  to  Johnson’s 
insecurities and his successes is key; perhaps with their support Johnson would not 
have th e o a  e sam  passi n for accomplishment  s he did.













 1. Johnson needed  a  platform  that would  offset  the  fact  that  he was 
not well known.  
2. His platform needed to be clear and concise given the context of the 
times  (the  U.S.  was  slowly  recovering  from  the  depression  and 
econAmericans  watched  as  the  S d  World  War  was  destroying 
Europe.)  






Given  these  three  goals,  Johnson  and Wirtz began  to  shape  a platform.  It was not 
until Franklin Roosevelt announced his plan  for packing  the courts  in February of 
1937  that Wirtz  truly  was  able  to  create  a  solid  platform  for  Johnson  to  run  on. 
Though Wirtz himself was a businessman who did not approve of the court‐packing 
plan,  he believed  that  Johnson  should  throw his  support  towards  it.  In  fact, Wirtz 
believed  that  Johnson  should  support  every  piece  of  legislation  or  program  that 
Roosevelt announced. Johnson’s biggest strength would now become an association 
with president, giving him an instant identification.83  Though the other candidates 










  Now  that  Johnson  had  a  platform,  he  needed  funding.  Ladybird  had 
contributed a  total  sum of $10,000 but  Johnson was soon able  to earn even more. 
With Wirtz behind his campaign he was not only assured support but he was also 
guaranteed  funding.  Wirtz  was  a  popular  name  in  Texas  politics  and  he  had 
influence; influence he used to find Johnson money for his campaign. But Johnson’s 
biggest supporters did more than just send money in an envelope. One of the most 




campaign  all  around Texas  and  so  he  donated  his  Chevrolet  to  the  campaign,  but 
first took it to the bank and borrowed $500 against it. He handed Johnson $500 and 
the  keys  to  the  car;  a  true  testament  to  the  amount  of  confidence Deason  had  in 
Johnson.  
  Despite  the  tools  that  Johnson  had  collected  over  the  span  of  just  a  week 
(funding, a platform, a car) there was still a major obstacle in his way: Buchanan’s 
wife.85  She  was  planning  on  announcing  whether  or  not  she  would  run  for  her 
husband’s  open  seat  just  a  few  days  after  his  funeral.  Johnson  believed  that  she 
would run and she alluded to the fact that her family wanted to finish the work of 
her late husband. Johnson grew nervous and he turned to the one man who he felt 








genuinely  did  care  for  his  father  and  valued  his  advice.  In many ways,  he would 
return home  in order  to  seek approval of his parents. This  time, Sam  Johnson not 








area  he  now  found  himself  in  the  middle  of  was  unwavering.    From  the  second 






unusually  gifted  at  making  an  acquaintance  seem  like  an  old  friend.  This  talent 
helped  him  to  establish  a  very  close  personal  relationship with  Roosevelt  shortly 





b ome  to  fruition 
                                  
to discuss a possible position regarding naval matters.87 It turned out that Johnson’s 
time  with  Roosevelt  earned  him  a  position  on  the  House  Committee  on  Naval 
Affairs; an opportunity that Johnson needed in order to gain entrance to the White 
House.  
  Johnson’s  new  position  also  afforded  him  the  opportunity  to  gain  enough 
influence to make many of the promises to the 10th district come to fruition. He was 
able  to secure WPA projects; his constituents  looked up to him as an advocate  for 
the  things  they  needed;  Johnson  was  truly  “the  people’s  congressman.”  From  his 
experiences working in the House just three years prior to his own election, Johnson 
understood  the  system  of  seniority.  He  knew  that  a  freshman  Congressman  had 
little  power;  he understood  that power needed  to be  earned.  In  the past,  Johnson 
understood how to accumulate power quickly; befriending the right people way the 
key  to  his  success.88  But  in  the  House  things  were  must  different;  climbing  the 
ladder  of  power  was  a  slow  process,  perhaps  more  like  climbing  through  mud. 
There were  obstacles  in  his way  despite  the  tools  he  possessed;  friendships with 
powerful men  such  as  Rayburn,  Roosevelt,  and  Carl  Vinson, who was  at  the  time 











c for  the  state  sen
                                   
Johnson’s  first experiences with politics were at  the  local and state  level  in Texas. 
His allegiance to Texas politics never faltered; he continued to consider small town 
elections  to  be  incredibly  important,  especially  the  campaign  process.89  From 
watching  his  father  campaign  and  make  connections  with  constituents,  Johnson 
understood the significance of establishing relationships with the electorate. That is 
why he considered the election‐year political picnic in south Texas to be one of the 





Johnson  had  known  due  to  his  generosity;  he  had  even  Johnson’s  father  a  job 
working as a railway inspector just a few months prior to the picnic.90 Fearful that 
Neff  would  jeopardize  his  chances  at  winning  his  election  due  to  his  absence, 
Johnson volunteered himself to make a speech on Neff’s behalf. By the time Johnson 
was  done  discussing  why  Neff  was  a  good  man  and  why  he  was  qualified,  the 
audience  was  spellbound.  Johnson’s  performance,  despite  the  fact  that  it  was 
unplanned  and  unrehearsed,  received  a  standing  ovation  from  the  crowd.  This 
would  be  the  first  of  countless  audiences  that  Johnson  had  enthralled  with  his 
oratory skills. But one man in particular at the picnic had been especially impressed 
with  Johnson’s  speech.  During  the  election  cycle  of  1930,  Welly  Hopkins  was  a 









day  the two men had met. Months  later, while still  in college,  Johnson was able  to 
bring H .opkins to victory 91  
From  that  point  on,  Johnson  and  Hopkins  had  built  a  strong  relationship. 
Hopkins  spoke  highly  about  Johnson,  once  commenting  on  his  abilities  as  a 
campaigner. Hopkins  said,  “He was gifted with a  very unusual  ability  to meet  and 
greet  the  public.”92  Johnson’s  abilities  were  indeed  unusual. Word  spread  among 
politician in Texas that a 21‐year‐old college boy was virtually running the Hopkins’ 
campaign.  Hopkins  later  admitted  that  Johnson  was  in  fact  running  his  entire 
campaign; Hopkins was simply following Johnson’s lead. It was unfathomable that a 
young  boy  with  little  political  experience  knew  how  to  win  an  election.  Yet  as 
unbelievable as it was, Johnson became known as the “wonder kid”. After his victory 
Hopkins said, “[Johnson] did a magnificent job for me. I always felt that he was the 
real balance of difference as  to whether  I’d be  elected.”93  From his  early  twenties 
people recognized the ambition and talent within  Johnson. Few men had ever had 
such great  aspirations,  and even  fewer men had  the ability  to  live up  to  the goals 
they had set  for  themselves.  Johnson  later  told Hopkins  that one day he would be 
president.94 It seemed as though Johnson’s experiences with Hopkins were in many 














simply  no  breaking  the  habit;  Johnson’s  path  to  ultimate  power  was  one  littered 
with very few setbacks.  
  Hopkins was truly forever grateful for Johnson’s hard work. To repay him for 
the  victory,  Hopkins  recommended  Johnson  to  congressman  Richard  Kleberg  as 
someone who would make an excellent legislative secretary. Kleberg took Hopkins’ 









campaign.  Perhaps  out  of  all  of  his  skills,  campaigning  was  his  strongest  suit 
essentially  because  it  combined  all  of  his  abilities.  As  Hopkins  pointed  out, 
connecting with  constituents  was  essential;  Johnson  learned  this  from  his  father. 
But  Johnson’s  determination  gave him  the  fuel  he  needed  to make  campaigning  a 













10th  district)  Johnson  yearned  to  be  part  of  a  bigger  power;  he  wanted  to  be  a 





phenomenal  campaign  abilities  and  connections  he  still  had  to  find  ways  to 
overcome a number of obstacles  in his way. The major obstacle  that  Johnson was 
confronted with this time was almost identical to the one he overcame in 1937; his 
was unknown outside of his district.97  
There  were  a  number  of  Texas  politicians  that  were  household  names  in 
1941;  Lyndon  Johnson was  of  course  not  among  those  names. However,  veterans 
such as Governor W. Lee O’Daniel and Attorney General Gerald C. Mann were  two 
names  that  were  tossed  around  as  serious  contenders  for  the  senate  seat.  A  poll 
















Johnson  quickly  phoned  Wirtz  once  he  decided  to  run  and  asked  him  to 
manage  his  campaign  once  again.  Wirtz  accepted  and  they  began  to  create  a 
platform  for  Johnson  to  run  on.  Similarly  to  the  1937  campaign, Wirtz  knew  that 
Johnson  needed  to  create  a  way  to  overcome  the  handicap  of  lacking  popularity 
among Texans.    Once  again  he  suggested  that  Johnson  link  his  name  to  President 
Roosevelt.  This  time  Johnson was  able  to not  only  link his name  to Roosevelt  but 
also could provide proof as to how he was a strong supporter of the New Deal. The 
WPA  projects  that  Johnson  secured  for  his  district  allowed  him  to  illustrate  his 
dedicat t sion  o Texas and to Roo evelt’s plan. 
But Mann was  also  an  intense  supporter  of  the  New Deal.  The  similarities 
between Mann and Johnson were more apparent  than those between  Johnson and 
O’Daniel. Mann was relatively young, his support for the New Deal was well known, 
and he was a  small  town boy  just  like  Johnson. Knowing  that a disparity between 
candidates  would  project  Johnson  with  an  edge  he  created  a  way  to  decrease 
support for Mann. In true Johnson fashion, a small amount of back‐handedness was 
















When  Roosevelt  met  with  the  press  to  discuss  the  special  election  he 
insinuated  that  although he  could not  “enter  a primary  election”,  Lyndon  Johnson 
was  “very  old,  old,  friend”  of  his.  Newspapers  began  to  report  that  Roosevelt 
believed  that  Johnson  would  win  the  election.  Soon  the  race  became  about  one 
thing; President Roosevelt. Each candidate went out of  their way to stress the fact 
that  they  supported  Roosevelt.  If  O’Daniel  supported  Roosevelt  100%  Johnson 
attempted  to  showcase  that  his  support  was  150%  for  Roosevelt.100  Soon  there 
were  campaign posters  all  around Texas  that  read,  “Franklin D  and Lyndon B!”  It 
seemed as though Roosevelt did more than just imply that he supported Johnson; he 













Johnson’s  relationship  with  Roosevelt  is  interesting.  Though  Johnson  does 
not spend a great deal of  time with  the president,  they are both quite  fond of one 
and  other.  Roosevelt  would  eventually  become  the  measuring  stick  that  Johnson 
uses to evaluate his success during his time as president. What is worthy of note is 
that  Johnson  meets  a  great  deal  of  people  who  believe  in  him  as  he  progresses 
throughout his adult life. From the start of his college years Johnson received great 
support from older men who see potential  in him.   This  is quite a change from his 
childhood  years;  people  often  compared  Johnson  to  his  father  and  continually 
berated  him  for  being  “a  Johnson”.  Remarks  such  as  “you  will  never  amount  to 
anything,  like  your  father”  haunted  Johnson.  But  perhaps  without  this  harsh 
criticism  Johnson may  not  have  been  as  determined  in  his  adult  life.  The  lack  of 
confidence  Johnson  received  in  his  childhood most  likely  helped  to  propel  him  to 
push hi lf to succeed.  mse
The  relationship  Johnson  takes  on  as  an  adult  are  multi‐dimensional.  As 
discussed  in  previous  chapters,  relationships  served  as  a  means  of  ascent  for 
Johnson.  However,  Johnson  also  uses  relationships  to  assess  loyalty.  Loyalty,  as  a 
result  of  his  mother’s  lack  of  unconditional  devotion,  proves  to  be  incredibly 
important  to  Johnson  as  he  moves  forward  in  his  career.  The  relationships  he 





Johnson’s  insecurities,  he  lets  Roosevelt  into  his  life  and  career  partially  because 
Roosevelt serves a professional purpose but also because Johnson truly does admire 
him as a human being. When Johnson is elected president in 1964 relationships and 
loyalty  become  even more  critical  as  he  believes  he  cannot  work  with  a  divided 
admini on. strati  
With  Roosevelt  behind  Johnson, Wirtz  was  able  to  establish  a  purely  New 
Deal based platform that highlighted  Johnson’s support  for Roosevelt’s efforts and 
projects.  But  like  in  1937,  Roosevelt  was  not  enough.  Money  was  essential  to 
winning  this  campaign.  Money  was  not  an  issue  for  Johnson.  He  had  plenty  of 
funding  for his run, as he did when he ran for Congress.101 But this campaign was 
considerably more  expensive  than  his  first  one.  The  Congressional  campaign was 
limited  to  the 10th  district;  running  for  a  statewide position would  inevitably  cost 
more, as Johnson needed to campaign in all twenty‐one districts this time around.102 
Running  a  campaign  in  1941  in  a  rural  state  such  as Texas proved  to  be difficult. 
Many  residents  did  not  receive  a  daily  newspaper  and  even  more  did  not  have 
radios in their households.103 For politicians, this meant that a remarkable amount 














Campaigning  during  the  early  20th  century  was  a  true  test  of  endurance; 
endurance of a candidate’s will and of their bank account. Traveling around the state 
hosting  rallies  and  meeting  as  many  people  as  possible  was  a  great  expense.  A 
candidate  needed  a  vehicle,  a  loudspeaker, money  for  gas  and  repairs, money  for 
long  distance  phone  calls  back  to  his  campaign  headquarters,  funds  for  literature 
and  advertisements‐  the  expenses went  on  and on.104    Johnson had  the money  to 
fund  all  of  the  necessary  things  in  1937.  In  1941,  he  had  even more money.  His 
connections in Washington from his time in congress helped him to secure a great 
deal  of  monetary  support.  Money  came  from  his  friend  Tom  Corcoran,  from  oil 
companies  who  wanted  their  interests  protected,  from  old  supporters,  and  from 
compan o r ee ies Johnson had helped t  bring p ofits to over the last thr years.  
The  influence  of  money  in  1941  was  even  greater  than  it  had  been  three 
years before. This time around the statewide race called for a great deal of funds in 
order  to  increase  Johnson’s  popularity.105  Money  played  an  important  role  even 
before  the  race  began.  Possible  candidates  such  as  congressional  veteran Wright 
Patman  had  wanted  to  run  for  senate  but  simply  could  not  afford  it.  A  serious 
campaign  for  senate  required  a  great  sum of money;  experience  and  seniority  no 
longer  mattered  when  it  came  to  the  race.  Johnson  appreciated  this,  seeing  as 












1937.  His  main  competitor,  O’Daniel,  proved  to  be  a  formidable  contender;  his 




ways.  When  reporters  barely  mentioned  Johnson  in  their  stories,  he  bought 
advertisements  in newspapers. When  the  advertisements he  took out  still  did not 
seem sufficient,  Johnson printed his own newspaper.   He hired his own journalists 
and created a periodical  that helped  to  further his association with Roosevelt;  the 
paper  featured  both  Johnson  and  Roosevelt’s  name  an  equal  amount  of  times.106 
Johnson’s paper was mailed to thousands in the state of Texas with the hope that his 
name  would  become  increasingly  popular  among  voters.  But  perhaps  Johnson’s 
strongest  campaign  strategy  was  his  barbecues.  A  good  portion  of  Johnson’s 
campaign  funds  were  allocated  to  the  informal  gatherings  he  hosted  for  voters. 
Johnson  enjoyed  these  barbecues  because  they  afforded  him  an  opportunity  to 
address voters as a whole and to meet them individually.107  
Not  long  into  the race,  Johnson’s campaign efforts seemed  to be paying off; 
the 1941 election  looked quite similar  to his 1937 race.  Johnson was an underdog 










of  the  other  candidates  did  not  associate  his  name  with  Roosevelt.  The  divide 
between voters now increased because there was a more moderate candidate in the 
race.  Voters  who  did  not  identify  with  Roosevelt’s  plans  for  the  New  Deal  now 
looked  to  O’Daniel.108  The  gap  between  Johnson  and  O’Daniel  tightened  and  the 
campaign changed entirely. What seemed like a possible win for Johnson just weeks 
before  a possible defeat. now looked like   




complacency  was  in  part  because  he  had  violated  campaign  spending  laws.109 
Though  this  theory  is  simply  speculation,  it  is  certainly  plausible  given  Johnson’s 
fierce  ambition  and  “need  to win”  attitude. This  loss,  Johnson’s  first  and  only  lost 
election, would go on to both further Johnson’s  insecurities and increase his drive. 
Rejection was  the word that  Johnson associated most with  this particular race. He 
















young  boy.  As  a  child,  Johnson  continually  failed  to  live  up  to  the  standards  his 
mother set  for him. As a politician,  Johnson believed that he did not  live up  to  the 
standards a voter held for a public servant of Texas. Not being good enough for his 
standards  or  anyone  else’s was  not  acceptable,  and  so  Johnson  took  the  rejection 
very  personally.  Failure  to  live  up  to  the  image  Johnson  created  in  his  head  of 
himself  (one  that  was  better  and  more  successful  than  that  of  his  father’s)  was 




the  fire  Johnson  houses  inside  of  him.  With  each  knock  to  his  ego  Johnson  was 
reminded of his insecurities. The lack of positive reinforcement Johnson endured as 
a  child  helped  propel  him  forward,  driving  him  to  acquire  an  immense  drive  to 
achieve and over surpass his goals.  Similarly, when  Johnson experienced rejection 
as an adult he was prompted to try even harder to succeed at the next opportunity. 
If  the  “next”  opportunity  did  not  exist,  Johnson  would  find  a  way  to  make  one 
happen.  This  practice  happens  most  often  through  the  friendships  Johnson 
establishes. With the help of his acquaintances, Johnson could often find ways on to 
congressional  committees  and  into  the  hands  of  power.  Though  he was  not  yet  a 
senator  from  Texas,  Johnson  was  still  determined  to  move  up  the  rungs  on  the 
“ladder of power” he saw in his head. He understood that it was vital to win a senate 
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seat,  so  he  continued  to  make  good  on  his  promises  to  the  10th  district  as  a 
congressman.   
This election represented an important  first  for  Johnson. Prior to O’Daniel’s 
official  entry  into  the  race,  Johnson  felt  confident  in his  ability  to win. Confidence 
was  a  feeling  Johnson  seldom  experienced.111  The  fact  that  he  overwhelming 
believed  that  he  had  outstanding  chances  at winning  the  race  pushed  Johnson  to 
make sure that he did everything possible to not lose. He was so sure he would win 
that he did not want to make any mistakes to jeopardize the victory he believed was 
waiting.  Johnson  was  careful,  but  not  careful  enough.  Though  Johnson  was 
announced the winner on election night, the results of the election would change the 
next  day.  Johnson’s  campaign  began  celebrating  after  hearing  the  first  returns; 
Johnson was ecstatic and believed that he was the fair victor of the race. But as we 
know, O’Daniel was announced the winner the follow day by a small margin.  
  Speculation  for  fraudulent voting practices was  simply  speculation because 
Johnson was not known to have been involved with such plots. But perhaps had he 
been more connected to the city bosses whom his campaign men recruited to “stuff 
ballots” and  to collect votes  from Mexicans  living  in districts,  Johnson would have 
avoided  such  a  large  mishap.112  Johnson’s  men  had  taken  it  upon  themselves  to 
recruit votes the best way they knew how; through the foremost political machines 
in  Texas  at  the  time.  The  practice  of  vote  stealing was not  uncommon during  the 
1940’s.  The  practice  was  not  the  flawed  aspect  of  the  operation.  The  lack  of 






a  lack  of  confidence  (wh
                                     
every  district’s  vote  stealing  through  was  the  downfall.  In  order  to  be  sure  that 
deceitful  practices were  effective  one  needed dedicated  and  loyal men  to  oversee 
them.  
Stanch  loyalty,  a  trait  that  Johnson demanded of  his  aids  in  years  to  come, 
was  lacking  among  Johnson’s  men.  The  election  was  lost  due  to  an  insufficient 
number  of  votes  (votes  Johnson’s  camp  thought  existed  through  ballot  stuffing). 
Johnson’s initial reaction was to steal the election back by finding more fraudulent 
votes, but no one was willing  to put  their own political vitality on  the  line  to save 
Johnson’s.  Thus,  Johnson  publically  accepted  the  fact  that  O’Daniel  won  the 




alone drove  Johnson  to  seek out men who he believed would be  loyal  to him and 
only  him.  Staff members who proved  to  be  treacherous were  quickly weeded  out 
and eliminated.  
The  most  important  results  of  Johnson’s  loss  showcase  Johnson’s  will  to 
succeed. Loss created a springboard for Johnson to fight back even fiercer when he 
would  run  for  senate a  second  time. Close analysis of his  childhood  illustrates  the 
idea  that when  Johnson  received  criticism  his  desire  to  accomplish  his  objectives 
grew even stronger. It is possible to speculate that the psychological implications of 




acquaintances  through  disparagement)  created  Johnson’s  desire  to  be  great. 
However,  other  outside  influences  played  an  important  role  in  the ways  in which 
Johnson wanted  to  succeed. His  natural  abilities  and  talents  such  as  his  ability  to 
converse  easily  and  intimately with  anyone  and  his  ability  to  read  people  helped 
gave him the edge he needed  in order to be a great politician. His natural abilities 
existed  independently  of  the  psychological  abuse  his mother  subjected  him  to.  In 
part  Johnson’s achievements  can be attributed  to both his negative  childhood and 
his positive innate aptitude.  
After Johnson’s loss his self‐image continued to deteriorate. He wanted to be 
a  senator  from  Texas,  not  a  congressman.  But  congress  would  be  his  home  for 
another  six years before he would have  the chance  to  run  for a  senate  seat again.  
During  that  time  Johnson  began  to  question  his  role  in  politics.  Though  he  had 
always  been  incredibly  fond  of  politics,  he  was  also  fond  of  money.  As  a 
congressman he was not making nearly what he felt he needed to make in order to 
support  his  family.  He  considered  resigning  and moving  back  to  Texas  to make  a 
decent living, but his genuine love of public service kept him in Washington. Johnson 
however,  lost  great  enthusiasm  and  interest  in  his  life  as  a  congressman.  The 
creativity and energy he had funneled into his career when he was first elected had 
slowly  vanished.  Johnson  began  to  feel  as  though  his  position  as  a  representative 
from the 10th district of Texas would as far as he would get in the world of politics. 












symbol  of  power.  Johnson’s  concerns  about money  seemed  to  plague  him  during 
this  period.  A  lack  of  money  was  perhaps  an  issue  for  Johnson.  His  father  was 
sometimes  unable  to  provide  a  sufficient  standard  of  living  for  his  family  during 
periods of unemployment. Seeing as though Johnson could not bare the thought of 
becoming  a mirror  image  to  his  father,  it was  necessary  for  him  to  find  a way  to 
make a living for himself outside of politics. His desire to be unlike his father was so 
great, even his younger brother understood it. Sam Houston once said, “It was most 
important  to  Lyndon  to  not  be  like  Daddy.”115  Johnson  enlisted  Lady  Bird’s 
inheritance to help him reach his goal of becoming rich.116 
The story of how the Johnson’s made their millions is of interest because of 
the  story  behind  the  story.  Essentially,  Johnson  used  Lady  Bird’s money with  his 
political connections to bypass a number of laws in order to purchase the rights to a 

















Though  the  deals  that  Johnson made  behind  the  scenes  are  quite  complex, 
the general idea of Johnson’s will to save the FCC for his own benefit speaks to his 
character. The opportunity to purchase KTBC, even though he was not doing so with 
his  own  funds, meant  a  chance  for  him  to make money without  leaving  congress. 
This is not the first time Johnson looks towards Lady Bird’s inheritance to help his 
advance;  when  he  needs  funding  for  his  very  first  campaign  in  1937  Lady  Bird 
graciously donates $10,000 to his cause. The purchase of KTBC allowed for Johnson 
to  ride  of  the  coattails  of  Lady  Bird’s  success.  Marriage  proved  to  be  the  best 
business deal for Johnson; his status as Lady Bird’s spouse gave him privilege to the 
profits.  By  1948  Johnson  claimed  that  he  was  a millionaire.  By  the  time  Johnson 
became 6 president in 19 3 he was worth an estimated $20 million.  
The  station  not  only  brought  profits  but  also  empathized  Johnson’s  power 
among congress and large companies back in Texas. He used airtime on the station 
to  his  advantage,  striking  deals  with  large  companies  that  supported  him. 









story  no  longer  resembled  the  truth.119  Johnson  fabricated  stories  and  told  them 
over  and  over,  each  time  changing  the  narration.  Friends  caught  on  to  Johnson’s 
fictitious  narratives,  and  eventually  he  earned  a  reputation  for  being  a  “liar.”  His 
friends  in  college  nicknamed  him  “Bull”  (short  for  bullshit)  because  they  felt  as 
though  it  was  just  impossible  for  Johnson  not  to  lie.120  Johnson  was  a  man  who 
simply  could  not  tell  the  truth;  he  lied  when  he  knew  he  could  get  caught,  and 
continued to lie even when he did.  
Johnson  was  perhaps  psychologically  “wired”  to  lie.  His  childhood  had 
conditioned him to hide the negative things he did not like about himself, especially 





wanted  to  seem  interesting,  adventurous,  and most of  all  capable.121 The  lies  that 





















apparent  to  Johnson  during  this  period  in  congress.  Johnson  was  quoted  saying, 
“The way to prevent war was to stop aggressors at the start.” Johnson believed that 
America  had  the  power  to  influence  the  views  of  other  countries  and  so  it  was 
important to him that the United States was never complacent or apathetic towards 
the conflicts that occur in other areas of the world.122 This view would be important 
to  Johnson’s  work  as  a  congressman  in  the  1940’s,  but  would  also  be  applied  to 
Johnson p r’s leadershi  as president years late .  
The  notion  that  Johnson  believed  in  quick  action  is  sensible  given  his 
character. He was not one for wasting time and ceased opportunity when he saw an 
opening. Johnson’s quickness when it came to moving policies along is an important 
aspect  of  his  leadership  style,  which  is  directly  influenced  by  his  disposition. 
Quickness and an affinity to motion are traits that arise through Johnson’s need to 











to  each  and  every  single  civil  rights  bill  that  was  brought  through  the  house 
chamber. He voted against the elimination of a poll tax, legislation that was aimed to 
ending  segregation,  and  even  no  to  a  bill  that  proposed  the  end  of  lynching. 
Johnson’s record was flawless; 100% of the time he voted no to any legislation that 
would advance African Americans  in  society.123  Johnson spent eleven years  in  the 





Johnson  felt  immovable;  the  idea  that he would never  leave  the House was 
becoming more plausible  to him with each passing  year. By  the mid 40’s  Johnson 














distraught;  Roosevelt  was  not  only  a  crucial  connection,  he  was  also  a  man  that 
Johnson y trul  admired and respected.  
Days  following Roosevelt’s  death  Johnson  said,  “There  are  plenty  of  us  left 
here to block and run interference, as he had taught us, but the man who carried the 
ball  is  gone‐  gone.”  Johnson  admired  the New Deal  and  believed  in  the  programs 
that Roosevelt had created, but when he disagreed with Roosevelt, there was still a 
sense  of  loyalty.  Roosevelt  never  asked  Johnson  to  vote  a  certain way,  and  never 
criticized him when he voted against one of his policies.126 Their  relationship was 
one that Johnson cherished, but now without Roosevelt he feared for his vivacity in 
government. When outsiders  saw  the  type of  relationship  Johnson  cultivated with 
the older men he  admired  (Roosevelt  included) people often  referred  to him as  a 
“professional  son”.  The  son  had  now  lost  his  father,  and  without  his  guidance 
Johnson  scrambled  to  find  a  way  to  keep  relevant  among  influential  actors  in 
government.   
Harry Truman was next in line for the presidency. Johnson had met Truman a 
number of  times  through Rayburn,  and  so  they were  familiar with one and other. 
Both men were democrats who believed  in many of  the same ideologies. They got 
along  well,  but  when  Johnson  attempted  to  befriend  Truman  the  way  he  had 
befriended  Roosevelt  and  Rayburn,  he  quickly  caught  on.  Truman  had  seen  first 








After  all,  Johnson  had  used  Roosevelt’s  name  to win  one  election  and  to  advance 
quite  far  in another  just  a  few years prior  to his death.  It  could be  suggested  that 
Truman  never  truly  trusted  Johnson;  their  relationship  would  never  grow  to  be 
strong.127  
What  worried  Johnson  most  was  not  necessarily  his  influence  on 
Washington, but rather his  influence  in Texas. Without Roosevelt  it would now be 
more difficult to win an election in Texas. The conservative beliefs of the south could 
be resurrected now that Roosevelt and his New Deal were no longer an influence in 
Washington.  Conservative Texans  strengthened  their  power  by  joining  forces;  the 
unity among conservatives was more apparent than ever. Johnson understood that 
the  game  had  changed  for  him.  The  next  election  he  decided  to  run  in would  be 
dependent  upon  his  relationships  with  his  colleagues  in  Texas,  not  with  the 
president.128  This  concerned  Johnson  because  he was  seen  as  an  unyielding New 
Dealer, not a conservative. However, his anti‐civil rights voting record helped him to 
foster a new image of conservatism. In 1947, Johnson found the perfect opportunity 
to  showcase  his  new beliefs.  Truman had  announced  a  new  liberal  plan,  one  that 
was close  in  flavor to the New Deal,  that  if passed would provide enormous social 
benefits to Americans.  
The  program,  which  was  called  “The  Fair  Deal”,  would  essentially  by  an 















behind  the  other  members.    Though  Rayburn  attempted  to  help  Johnson,  he 
continued to be discouraged.129 His desire to be a senator grew even more during 
his worst years in the House. He wanted to escape.  
Johnson’s effortless ability  to  change his disposition on certain policies  can 




the  Fair  Deal  were  condemned  along  with  the  civil  rights  aspects,  illustrating 
Johnson’s  disapproval  for both  types  of  social  reform. However,  Johnson  not  only 
supported social reform in the New Deal, but would go on to create a similar plan 










Congress  amounted  to  ten  years.130  For  someone who wanted  to move out  of  the 
House  and  into  the  Senate  from  the  day  he  entered  his  office  as  a  freshman 
representative, ten years was purely torture. Johnson longed for a bill to be passed 
in  congress with his name on  it;  he wanted a  long  list  of  accomplishments by  the 
time he was 40. At 39, his list was quite small and he believed that by 40 if a man did 
not  accomplish much,  he was  never  going  to.131    The  1948  election was  drawing 




over  people;  the  power  to  have  his  voice  heard  throughout  the  Senate  chamber. 
1948 was  his window  of  opportunity,  and  Johnson was  prepared  to  do whatever 
was necessary  in order  to win.132 But on  January 1st, 1948  Johnson received what 





















the  entire  state. The  same problems  that  inundated  Johnson  in  ’37 and  ’41 would 
prove to be obstacles  in  ’48. However,  Johnson was now a seasoned politician and 
campaigner,  and  hoped  that  his  skills  would  be  enough  to  overcome  Stevenson’s 
popularity.    Johnson  and  Stevenson  had  some  similarities.  Both  were  men  from 
Texas  who  had  grown  up  in  relatively  poor  circumstances,  and  both  men  were 
incredibly ambitious. Stevenson studied hard in school in order to find ways to get 
ahead  in  life.  He  wanted  to  amount  to  something,  to  live  comfortably,  unlike  his 
parents.  Stevenson  was  also  a  tall  lanky  man  who  was  able  to  command  great 
attention  when  he  spoke,  just  like  Johnson.  But  there  was  one  major  difference 
between  the  two men; Stevenson was an extraordinarily honest man and  Johnson 
was  not. When he  spoke,  people  believed  that  he was  speaking  the  truth‐  and  he 
was.134  From  the  age  of  ten,  Stevenson  had  worked  to  help  his  family.  His  jobs 
ranged  from building  fences  to bookkeeper and everything  in between.  Stevenson 
had a great worth ethic and a fine moral thread; from the two came great ambition.  
Johnson  worried  about  Stevenson  but  his  anxiety  was  soon  eased  when 
Georg E. Peddy announced his candidacy just days after Stevenson. He believed that 
Peddy,  a  candidate who  has  similar  beliefs  to  Stevenson, would  easily  take  votes 
away  from  the  former  governor.  But  polls  and  the  press  predicted  otherwise.  A 
Belden Poll (Texas’ version of a Gallup Poll) showed that Stevenson would win the 
















his  elections  without  much  financing.  However,  the  types  of  elections  he  was 
running  for  did  not  necessarily  require  the  vast  amount  of  funding  a  senate 
campaign  did.  Stevenson  was  also  a  man  who  did  things  by  the  book;  he  never 
violated campaign finance laws or took money from businesses under the table. He 






















seat  and  lost,  he  would  also  lose  his  seat  in  the  House.  The  election  in  ’48  put 
Johnson’s political career completely on the line; he had to win at all costs. Johnson 
also worried  about  Stevenson’s  visibility;  he was,  after  all,  the most well  received 









in  ’41; his desire  to help  the people of  the district  still  burned wild  inside of him. 
Between the years  following his  loss and the  ’48 election Johnson grew somewhat 
disenchanted with the idea of being “the people’s congressman”. There was simply 
one  goal  on  his mind;  to  obtain  a  seat  in  the  Senate.138  Though  he  gradually  lost 
interest in his duties as a representative, Johnson never fully lost his genuine desire 
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bigger goals. As his goal to leave the House grew bigger, it also grew further away. 






to spend money was  incredible. As we saw  in  ’41 he poured  immense amounts of 
funding into his barbecues and his advertising. His first senatorial run was the most 








to  make  campaigns  more  systematic.  Polling,  for  example,  had  become  a  more 
popular mechanism  for  assessing popularity  and  effectiveness  of  advertising.  Few 
politicians utilized polling  to  its  full  advantage but  Johnson  saw great potential  in 
conducting  statewide  polls.140  At  the  time,  polling was  one  of  the most  expensive 
aspects of a campaign. The average statewide poll cost a candidate around $6,000 






radio  could be used  to his  a
                            
conducted  every  month  or  every  two  months.  Johnson  saw  the  potential  in  the 
information that statewide polls could reveal. It was just as important to Johnson to 
understand  his  current  status  among  voters  as  it was  to  predict  if  and  how  their 
feelings would  change  towards him  in  the  coming weeks  and months.  In  order  to 




The  potential  that  Johnson  saw  in weekly  statewide  polls  was  endless.  He 
believed  that  following  the  “strength  of  support” would  allow  him  to make more 
informed decisions as to how and where to spend funding. Analyzing the week‐to‐
week  changes  in  the  strength  of  support  helped  to  project  the  depth  of  voter 
penchants  and how  those penchants might  change over  time.      The use of  polling 
helped Johnson to gauge which issues he should play up and which issues were less 
pressing  in  the  eyes  of  his  potential  constituency.141  Politics  was  no  longer  a 
“guessing game”  in  that  Johnson and other politicians who employed polling were 
able to judge which issues required more concentration and which did not.  









and broadcast  speeches  across  the  state  sporadically.  Johnson,  on  the other hand, 
created dazzling radio shows that would be broadcasted once, twice, or sometimes 
three  times  a  day.  Johnson  included music,  narratives,  and  professionally written 
speeches.  He  even  encouraged  his  most  notable  supporters  to  speak  on  his 
behalf.142  The  use  of  radio  in  this  context  proved  to  be  quite  expensive,  but  the 





that  poll  results  would  help  dictate  the  material  that  would  be  included  in  each 
radio show. The issues that “touched” voters the most, that is the issues that voters 
could  identify with, were played up  in  the broadcasts.  Johnson made  sure  that  he 
was  able  to  connect  to  voters  and  constantly  made  sure  to  showcase  hot  button 
issues in all types of advertising, be it radio, newspaper, or mailings.143 Johnson was 
using money on an unprecedented scale. In comparison, Stevenson could simply not 
keep  up.  He  had  been  campaigning  “the  old way”  for  years  and  did  not  have  the 
innovation or the  fundraising abilities  that  Johnson possessed.  It became apparent 
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of  transpiration.    A  helicopter  could  allow  Johnson  to  move  from  city  to  city  in 
record  time. What’s more  is  that no other politician had ever used a helicopter  to 
campaign;  it  was  truly  Johnson’s  most  innovative  strategy.  Not  only  did  the 
helicopter allow Johnson to move quickly, it also attracted voters. Most small town 
Texans had never seen a helicopter, much less heard of a helicopter before Johnson 
began  flying  around  in  one.  The  idea  behind  the  helicopter  was  that  it  was  an 




An  average  day  for  Johnson  and  his  team  included  visits  to  twenty‐two 
different  cities.145  It  truly  did  garner  the  attention  that  Johnson  wanted,  but  he 
feared that the attention could turn to negative press. He worried that the helicopter 
blades would  take  in a bystander and  the next days  the press would publicize  the 
fact  that  Johnson’s  campaigned  resulted  in  a  casualty.  Additionally,  fuel  was 
expensive  and  difficult  to  come  by  as  the  helicopter  traveled  from  location  to 







windmill”  would  be  worth  the  gamble.146    The  public  response  far  exceeded 
Johnson’s  expectations.  Voters  ran  to  see  Johnson  and  his  helicopter  arrive;  little 
children marveled at Johnson as if he was their hero. He was elated by the fact that 






It was hard  for Stevenson to grasp the  idea of changing politics.  It was also 
difficult  for him  to  truly understand who Lyndon  Johnson was.  Johnson was not a 
complacent man, not at all. He was a man of motion and a man who would stop at 
nothing‐ absolutely nothing‐ to get what he wanted.  Johnson was unlike any other 
Texas  politician,  and  his  candidacy  in  the  ’48  election  truly  did  change  the  way 
candidates ran their campaigns. At best Johnson was pioneering, creative, and hard 
working.  At  worst,  he  was  sneaky,  ruthless,  and  deceitful.  Coke  Stevenson 
experienced  both  sides  of  Johnson  first  hand.  Stevenson  couldn’t  top  Johnson’s 
“flying windmill”  and he  knew  it.  But  he  also  couldn’t  stop  Johnson’s  attacks. Day 
















were  so  believable  that  even  Stevenson’s most  avid  supporters  began  to  question 
his  credibility.  Stevenson  believed  that  by  responding  to  the  false  claims  that  he 
would be  in  turn dignifying  them, and so many  times he was silent when  Johnson 








Johnson’s  behalf.  But  it  is  important  to  note  that  Johnson  did  possess  quite 
extraordinary talents, which also led him to victory. Johnson’s public speaking skills 
were astonishing; the same public speaking skills that afforded him an opportunity 
to win  in  ’37 would play a major role  in his victory  in  ’48.  It was well known that 











The  tune  of  Johnson’s  speeches  continually  changed  depending  on  his 
location. He  said what he believed  each  city wanted  to hear;  the  things  that were 
important  to  them,  the  things  they  hoped  and  wished  for.  He  wanted  to  invoke 
enthusiasm  in each of  the crowds he spoke  to; he wanted  them out of  their  seats, 
fully  enthralled  in  what  he  was  telling  them.151  The  speeches  were  just  the 
beginning; the meet and greets after he was done talking were even better than the 
speech  itself.  He  tried  to  personally  meet  and  address  each  voter  and  their  own 
personal  concerns.  Johnson  wanted  to  make  that  human  connection  that  he  had 
seen his father man when he was just a little boy. This is common to all of Johnson’s 
campaigns. He knew that he was best at speaking to people one on one, but he also 
knew  that  the  personal  connections would  persuade  people  to  vote  for  him  over 
Stevenson.152  
Each  step  of  Johnson’s  campaign  was  a  blanching  act.  For  every  negative 
quality  Johnson  possessed,  he  needed  a  way  to  overshadow  it.  What  was  most 
apparent  about  Johnson,  aside  from  his  lanky  stature,  was  his  temper.  He  was  a 
living paradox in that his personality could change at the drop of a hat. He could be 










start  of  the  campaign,  Stev
                            
reporters and news people often followed Johnson, and so his out outbreaks often 
had witnesses  outside  of  his  campaign  staff.  This worried Wirtz;  he  did  not what 
Johnson to carry a reputation as being hotheaded. He urged Johnson to change his 
tone with his aids. Any bad press at  this point would take away the focus  Johnson 
had pla n 153ced o  the issues and put it on his bad behavior.   
After  the  primary  had  taken  place  in  August  of  ’48,  Johnson  felt  that  he 
needed an additional edge over Stevenson. Preaching falsehoods about Stevenson to 
voters  all  across  Texas  was  an  not  issue  for  Johnson  prior  to  the  primary.  This 
continued well  into the weeks following the primary as Election Day inched closer 





  Once again,  Johnson believed  that  if  he  repeated a  lie  enough  times people 
would eventually start to believe him. Rural Texas, he felt, were the key audience for 
his  lies.  He  felt  as  though  he  could  fool  them  into  believing  even  the  most 
unbelievable  of  mendacities  with  enough  repetition.  155    Stevenson  had  heard 
enough  of  Johnson’s  lies.  An  association  with  communism  was  untrue,  and 
Stevenson  felt  it  necessary  to  defend  his  name  and  so  for  the  first  time  since  the 










Johnson.  Similarly  to  Johnson,  Stevenson  used  repetition.  He  dug  up  Johnson’s 









simply because  Johnson had  the  type of  funding necessary  to  campaign on  such a 
large  scale  so  close  to  the  election.  The  attacks  that  Stevenson  issued  on  Johnson 
proved to be futile because they lacked exposure. Johnson had every possible media 
outlet  broadcasting  his  platform.  In  the  old  game  of  politics,  the  game  that 




had  the  ability  to  change  them  as  well.  Stevenson  had  difficulty  keeping  up 








  Public  polls  taken  in  the weeks  before  Election  Day  reported  that  Johnson 






find  votes,  enough  votes  to  push  Johnson  over  the  threshold  of  winning.158  The 
obvious  place  to  look  for  additional  votes  was  towards  the  Mexican‐American 
population. The “ethnic vote” was at this point more valuable than the honest votes 
Johnson had obtained by campaigning throughout the race.  
  Of  course,  Lyndon  Johnson was  no  stranger  to  fraudulent  voting  practices. 
His men had stuffed ballots in ’41 in an attempt to overtake O’Daniel in his first run 
for  Senate.  This  time,  Johnson  had  to  win;  he  had  put  all  his  eggs  in  one  basket. 
Losing would mean  losing everything he had worked  for,  so he pushed himself  to 













  The  early  returns  on  Election  Day  did  not  bring  good  news  for  Johnson; 
Stevenson was leading with about 20,000 votes. Many, including Stevenson himself, 
believed  that  there was  no  possible way  for  Johnson  to  accumulate  enough  votes 
from other precincts to catch up or surpass Stevenson. That was until the districts 







the  Supreme  Court.  Johnson  stated  his  belief  that  the  Supreme  Court  had  no 
jurisdiction over matters that happened in the state of Texas. The Court backed off 




questioned  Johnson’s  credibility after his  close victory  in  ’48. Despite his negative 
reputation, Johnson was on his way to becoming a legend. His path to power was on 
the  fast track, and perhaps  it was the connections he had made up until  this point 









it  would  move  and  where  it  would  go,  was  remarkable.  Johnson  was  a  man  of 
natural  talent,  although  it  was  often  overshadowed  by  his  knack  for  lying.  His 
success  in the Senate could be most attributed to his ability  to understand people. 
As discussed earlier, Johnson’s capacity to read people was a skill he had perfected. 
An  understanding  of  his  colleagues  in  the  Senate  allowed  for  him  to  better 
manipulate  them; knowing what  they wanted, how they wanted  it,  and when they 
wanted o r it gave Johns n the uppe  hand.  
There  are  a  number  of  qualities  and  skills  that  Johnson  possessed  that 





the  cycle  of  parental  oppression,  featured  in  chapter  one.  Each  trait  works  in 
conjunction  with  the  others  in  order  to  produce  an  entire  package  of  leadership 






  Johnson’s  ability  to  read  people  is  his  biggest  advantage  in  the  Senate, 
especially  as  he  rises  to  power.  This  skill,  in  conjunction  with  his  ability  to 
compromise, helps  Johnson to become an effective  leader. Though  Johnson always 
possessed these skills, the Senate was an environment that was best suited for him 
to  use  them.  The  House  has  much  less  room  for  individual  cajoling;  Johnson’s 
influence on people was much less because of the large number of representatives 
and  because  of  his  low  status.  The  Senate,  however,  was  a  much  different  place. 
With  far  fewer members,  Johnson was able  to connect on an  individual basis with 
most of his colleagues. From day one, he began reading his fellow Senators, trying to 
understand what  it was  that made each of  them “crack”. A  “breaking point” was a 
place that Johnson wanted to reach; he believed every man has a price. So he slowly 
read  reach  Senator,  trying  to  understand  the  point  at  which  they  would  bend  to 
someone  else’s will.  Though  Johnson  did  not  know  in  ’49 when  he  arrived  in  the 
Senate chamber, that one day he would make those around him bend to his will, he 
did  understand  that  bending  was  part  of  the  way  power  worked.  He  wanted 
flexibility from others, and knew just how to get it.  
  The ability  to become different people, or  to exhibit different personalities, 
was both a curse and a blessing. Johnson was often hurt by his outbursts, because it 
painted a negative image for himself. But he was also given a gift. Because Johnson 



















the  Senate was  created  for  Lyndon  Johnson.  It  was  the  best  place  for  Johnson  to 
exercise his talents and skills. And he understood this.  
Johnson knew that his sense of understanding people needed to be executed 
in  an  intimate  fashion.  Johnson’s  ability  to  have  others  bend  to  his  will  was  so 
effective,  that  he  essentially  convinced  members  that  his  beliefs  were  their  own 
beliefs, and were in fact, what they had believed from the start.162 A general reliance 










What  is  most  important  to  note  is  that  not  only  could  Johnson  become  a 
different man in order to better understand those around him, he could also morph 
into  a  different  person  in  order  to  connect with  those  around  him.  Johnson  read 
each  of  the  members  of  the  Senate  and  took  mental  notes  as  to  how  he  should 
behave  around  them  as  individuals.  Behind  closed  doors,  Johnson  changed  his 
personality,  as  he did  in  ’48 when he  spoke  to  different  towns  in Texas, when he 
spoke  to  different  members.  For  example,  his  close  relationship  with  Richard 
Russell caused him to act more reserved when he spoke to him one on one. But with 
other members he could be uncouth or swear. He would make each Senator feel as 





with  Cecile  Evans  and moved  on  to  Roosevelt, Wirtz,  and  Rayburn.  His  ability  to 
create  intimate relationships with men who were essentially strangers to him was 
an  asset;  Johnson  was  slowly  building  relationships  that  could  enhance  his  own 
power. It seems as though Johnson befriends an older, male, authority figure (who 









Russell was one of  the most  respected members of  the  senate,  and was on 
Johnson’s radar long before he had become a Senator. Russell, a senior Senator from 
Georgia, took a strong liking to Johnson much like Rayburn and Evans did. What is 
interesting  is  that  similarly  to  Rayburn,  Russell  was  a  longtime  bachelor with  no 
family of his own. Johnson observed the way Russell carried himself and it did not 
take  long  for  Johnson  to  change  his  personality  so  that  it  mimicked  Russell’s  so 
closely  that  it  seemed  as  though  they  had  been  lifelong  friends.165  Not  only  did 
Johnson use Russell’s friendship to find his way into committees and other places of 
power,  he  also  used  Russell  to  obtain  information. When  Johnson  first  arrived  in 
Washington as an aid for Congressman Kleberg, he was hungry for information. His 
need to gather as much knowledge as possible never managed to die down; he was 
just  as  hungry  this  time  around.  And  so  his  friendships  provided  a  means  of 





ways  in  which  Johnson  gathered  information  was  unparallel;  no  other  Senator 
worked  to  understand  issues  and  the  people who  drove  them  like  Johnson.  Each 








questions  and manipulated  his  “interviewee”  in  such  a  way  that  Johnson  got  the 
answers he wanted  to hear. The more  information  Johnson gathered,  the most he 
knew about  the power  structure and  the players he was dealing with.167 With his 
information,  Johnson  would  eventually  find  a  way  to  the  top.  When  he  began 
teaching at the “Mexican School”  in  ’29, he was able to  first gather how the school 
worked prior to his arrival so that he could change it to work the way he wanted it 
to. In the Senate, Johnson took note of the way power was distributed and the way it 
was  balanced  among  members.  Once  he  had  a  mental  profile  of  every  aspect  of 
power, he was able to rise to the top and restructure the entire system according to 
his own schematic.  Johnson once said, “I do understand power, whatever else may 
be said about me.  I know where to  look  for  it, and how to use  it.” This was a man 
well aware of his abilities. He knew what he wanted and had the ability  to stop at 




Much of  Johnson’s  rise  to  the  top can be attributed  to his  relationship with 
Russell. It was Richard Russell who was respected by almost all other Senators, not 
Johnson. But  Johnson believed  that  by  showcasing Russell’s  approval  for him  that 
others  would  eventually  take  a  liking  to  him  as  well.  Of  course,  Johnson  wanted 







their  state  for  the  longest  amount  of  time would  be  awarded with  chairmanships 
and  increase  responsibility,  while  younger  Senators  served  as  general  committee 
members.  Once again, the notion of seniority angered Johnson. In the House it was 
almost impossible him to come overcome; he was over 435 members. It was difficult 





of  making  connections,  Johnson’s  party  voted  him  to  be  the  Majority Whip.  This 
would make  Johnson  the  youngest  serving Whip  in his  party’s  history.  Part  of  his 
election to Whip was based upon conversations with Russell. Johnson had told him 
his  strong  desire  to  be  placed  in  a  leadership  position  at  that  point  in  his  career. 
Russell  himself  did  not want  the  position  (though  his  popularity  among  Senators 
would  have  easily  secured  him  the  job).  In  fact, most men  did  not  find  the Whip 
position  desirable  as  its  responsibilities  implied  that  there  would  be much more 
contact  with Washington  and  less  time  for  visits  back  to  constituents.169  But  for 










In  1952,  Johnson’s  luck  amplified  once  more.  The  Republicans  won  a 
majority  in  both  the  House  and  the  Senate,  making  the  Democrats  the  Minority 
party. However, despite his party’s losses, Johnson was to win big. Barry Goldwater, 
a  Republican  from  Arizona  (who  would  eventually  go  on  to  be  Johnson’s 
presidential  opponent)  defeated  the  then  Democratic  Minority  Leader,  Earnest 
McFarland.  With  the  leadership  position  now  open,  Johnson  made  sure  that  his 
interest  was  well  known.  Once  again,  Johnson  confided  in  Russell,  asking  him  to 
push for Johnson’s election to Minority Leader. Russell agreed, as did Senator Earle 
Clements and Allen Frear.  Johnson had  three of  the most powerful Senators  in his 
corner and felt as though he could secure his spot as a leader once again.170  
With his friend’s support, Johnson was elected to lead his party. But Johnson 
was  one  of  the  most  junior  Senators  in  the  congress.  Why  would  the  democrats 
choose him to lead their party? Doris Kearns presents a rather convincing argument 
that  follows  suit with  the  idea  that  Johnson would  stop at nothing  to  get what he 
wanted. She writes, “[Johnson] chose his goal and then focused his energies toward 
its  achievement;  resisting  other  roles  that  a  Senator  might  strive  to  fulfill: 
spokesman  for  his  region  or  state,  lobbyist  for  particular  interest  groups…”171 
Kearns argues that Johnson essentially placed all other responsibilities as a Senator 
on  hold  in  order  to  advance  his  own  a  career.  A  Senator  has  a  number  of 
responsibilities  that  he  or  she  takes  on  once  elected.  It  is  up  to  them  which 

















could  not  control  the  way  in  which  Republicans  voted.  Thus,  he  created  other 
systems  to  help  him  pass  the  legislation  he wanted.  Johnson  had  created  a  set  of 
hand signals that would tell the Senate clerks different messages. If he knew that he 
had enough votes to secure the passage of a bill, he would twirl his finger, signifying 





















difficult  to  work  for  because  of  his  continually  changing  behavior.  But  Johnson 
demanded loyalty; it was nonnegotiable. Loyalty from his staff, even though Johnson 
did  not  necessary  return  the  loyalty,  was  comforting  to  Johnson.  He  wanted  to 
guarantee that he would never be alone. When it seemed as though a staffer wanted 
to  quit  and  abandon  him,  Johnson  would  shower  that  staffer  with  praise  and 








As  a  result  of  Johnson’s  skill  and  experience  he  was  able  to  accomplish  a 
great deal during his time as Majority Leader. During the years that Johnson’s was 














personal  voting  record  on  civil  rights was  consistently  against  the  passage  of  any 
radical or ground‐breaking legislation, civil rights would prove to be one of the area 
where  Johnson  made  the  most  progress  in  during  his  Senate  career  and  his 
presidency.  
Johnson’s  leadership qualities,  in particular his ability  to manipulate others 
when  given  the  opportunity  to  converse  with  them  one‐on‐one,  helped  him  to 
achieve  outstanding  accomplishments  in  the  Senate.  The  intimacy  that  the  Senate 
offered Johnson helped to push legislation along. The Democrats accepted Johnson 
as their leader because they believed that he served the Senate in a way that would 
promote  everyone’s  best  interest.  Though  there was  a  genuine  trust  in  Johnson’s 
abilities, it is clear that Johnson cajoled many members of his party into believing in 
him.  Debate  in  the  Senate  chamber  has  become  almost  extinct  during  Johnson’s 
reign of the Senate floor; he was indeed a true “Master of the Senate”, as Robert Caro 
accurately defines  Johnson.  Support  for  Johnson  simply  increased over  time as he 
was able to build up longstanding relationships with the members of the Democratic 
party.176  Johnson said about his leadership, “They tell me they want a strong leader 









results.”177Though  Johnson  had  an  overall  lack  of  self‐esteem,  Johnson was  fairly 
confident  in  his  leadership  abilities  because  he  was  able  to  perfect  his  skills  of 
manipulation, bullying, and  intimidation over  the course of his political  career. No 








































political  goal; he wanted  to  run  for President.  Johnson’s popularity among Texans 
was  at  an  all  time  high;  he  was  indeed  the  states  “favorite  son”  candidate.  But 
despite his strong allies in the Senate, there was one man who outshone Johnson.  
John  F.  Kennedy  was  serving  in  his  second  term  as  a  Senator  from 
Massachusetts  when  both  he  and  Johnson  decided  to  run  for  their  party’s 
nomination.  This  particular  election  cycle  was  quite  interesting.  It  involved  a 
number of important political players that would somehow play a role in the fate of 
the  United  States  at  one  point  or  another.  Johnson  ran  against  Kennedy  for  the 
nomination  but  ultimately  lost  to  the  young  Senator.  Kennedy  was  the  people’s 
choice,  but  Johnson  would  have  perhaps  been  the  Senate’s  choice  due  to  the 
relationships  he  had  cultivated  over  the  previous  years.  However,  Johnson’s 
colleague, Minnesota  Senator  Hubert  Humphrey,  was  also  running  for  his  party’s 
nomination during the 1960 election cycle. Humphrey was also a well‐respected and 
powerful  Senator  who  had  been  serving  just  as  long  as  Johnson.  Had  Johnson’s 
colleagues  selected  the  nomination  solely  based  on  their  votes  Johnson may  have 







to  realize  that  he needed  the  support  of Americans across  the  country  to win  the 
nomination.  


























him  not  to  accept  Kennedy’s  offer  Johnson  simply  responded,  “Power  is  where 
power goes.”  
Of  course,  Johnson knew  that he understood power. He had proved  that  to 
himself  and  to  those  around  him  many  times  before.  He  felt  that  his  experience 
serving as a Vice President would be no different than his time as Majority Leader. 
He would start off slow, getting to know his new surroundings and eventually would 






With  each  election  brings  an  unavoidable  change  in  the  structure  of  each 
party.  Up  until  the  1960  presidential  election,  Johnson  enjoyed  being  the  Senate 












same  kind  of  relationship  with  Johnson  as  Eisenhower.  It  can  be  said  that 
Eisenhower had a “sense of understanding” with Johnson in that he allowed Johnson 
to  be  a  powerful  leader  and  bring  legislation  through  the  Senate.  Eisenhower’s 
leadership  style  was  unique;  he  allowed  Johnson  to  have  the  power  he  desired 
despite  differences  in  party  beliefs.    Johnson  knew  that  Nixon  would  be  a  much 
different  President;  one  that  would  be  happy  to  watch  Johnson’s  power  slowly 
disappear. And so when faced with the decision to watch his own influence die over 
time or to stand behind the most powerful man in the country, he choose what he 
believed  to  be  the  “lesser  of  two  evils”.  Though  neither  option  was  quite  what 
Johnson wanted,  he  did  believe  that  the Vice  Presidency  offered more  benefits  to 
him tha d tn the Senate di  a  that particular point in his career.181  









The  most  obvious  issue  between  Johnson  and  Kennedy  was  the  idea  of 





inexperience  left  him  without  any  positions  of  leadership  or  authority.  To  see 





when  it  came  to  introducing bills. Kennedy had  few allies  in  the  senate and many 
times needed  Johnson’s  support  in order  to have his  legislation  considered by his 





and  Opportunity  as  well  as  the  Chairman  of  the  National  Aeronautics  and  Space 
Council. Johnson was included in staff meetings and was kept well informed on what 
the President and his aids were discussing at any given point  in time.183 However, 
time would eventually  show  Johnson  that despite his determination  in wanting  to 
change the power of the Vice President, tradition stood in his way. No President had 
ever given the Vice President an opportunity to work side by side with him on the 
tasks  he was  facing.  It  was  impossible  for  Johnson  to  have  the  kind  of  power  he 








unchanging  responsibilities  of  the  Vice  Presidency  stood  in  Johnson’s way,  it was 
also his personality that led him to dislike his position as “second best”.  
The  underlying  issue  at  hand  was  the  fact  that  Johnson  could  not  view 











political  connections  other  than  the  ones  he  had  made  during  his  own  career. 
Kennedy’s father was a well‐respected Washington elite while Johnson’s father was 













insecure  in  his  position  as  Vice  President.  Because  of  the  qualities  he  felt  he was 
missing and the fact that he did not enjoy acting as an “apprentice”, Johnson slowly 
began  to  pull  away  from his  duties  as  Vice  President. He  became  introverted  and 
disinvested  in his  responsibilities as well as  the political world. By  the summer of 
1963 Johnson had become a complete outsider in the White House. He had longed to 
be one of  the elite men who experience  life on  the  inside,  and now  that he  finally 
was  an  “insider”,  he  could  not  have  been  any  further  away  from  politics.  The 
distance  that  Johnson  felt  from  the  Kennedy  administration  caused  him  to  feel 





In  November  of  1963,  Johnson  would  once  again  find  that  death  would 
provide an opportunity for advancement. The assassination of John Kennedy was by 
no means  the way  Johnson would have wanted to become President of  the United 
States. However, Kennedy’s sudden and unexpected death pushed Johnson into the 




obtained  something  he  had  reached  for  but  there  was  no  legitimacy  to  his 
Presidency. The people had elected Johnson knowing that if Kennedy were to pass it 
was Johnson who would become their President. However, the idea of assassination 















on.  He  was  not  elected  or  chosen  by  the  masses  the  way  Kennedy  was.  The 






there was  one  thing  Johnso
                                




With  the  nation  in  shock  and  the  members  of  what  was  now  his  cabinet, 
Johnson understood that he needed to take control. Though it would not be easy for 
Americans to  instantly  trust  Johnson  it would be easy  for  them to see him making 
progress in a time of such despair. In order to help the nation cope and eventually 
recover  from the upset of Kennedy’s death  it was  imperative  that  the government 
continue to go about its business. If there was ever a time where Johnson needed to 
exert  confidence  it was  in  the winter  of  ’63. His  constituency  and  the world were 
now  watching  Johnson,  waiting  to  see  what  kind  of  president  he  was  to  be.  As 
Johnson said in his memoirs, “Any hesitation or wavering, any false step, any sign of 






Nowhere did  Johnson exercise better  judgment  than when dealing with  the 
members  of Kennedy’s  administration‐  now  the members  of his  administration.  If 











men  for  three  years  and  had  a  fair  understanding  of  the  key  players  that  now 




was  now  his  administration  and  he  never  mentioned  that  to  any  of  his  cabinet. 
Instead he was kind and patient; he knew how deeply hurt each and every member 
of the White House Staff was by the tragedy. Johnson understood that he needed to 






will  continue  to  be  up  until  Johnson  leaves  office.  Johnson’s  demand  for  loyalty 
throughout every  stage of his  life does not  change during his  time as president.  If 
anything he demanded even higher levels of loyalty and continually tested his aids 
to make sure that they would not stray. The establishment of allegiance is the first 
aspect  of  Johnson’s  administration  where  we  see  the  beginnings  of  relationships 
being formed between him and his staff. Though relationships have always been a 
major part of his career, Johnson’s relationships as president are both pivotal in his 







the  Senate,  Johnson  could  essentially  change  who  he  was  with  each  member  in 
order to get what he wanted. There was much less room for intimacy in the White 




because  Johnson  placed  his  trust,  and  in many ways  his  entire  presidency,  in  the 
hands of just a few men. For a man who did not trust easily, it is fascinating to see 
how and why Johnson choose to trust the advisors that he did.  
Though  Johnson’s  presidency  was  very multifaceted,  this  thesis  will  break 
down  his  actions  as  president  into  two  subcategories:  The  Great  Society  and 
Vietnam.  Examples  from  Johnson’s  actions  regarding  these  two  categories‐  one 
domestic  and  one  foreign‐  help  to  showcase  Johnson’s  character  and  personality 
during  the presidency better  than  any  other  issues  of  the  time.  The Great  Society 
illustrates  a  portrait  of  Johnson  that  exemplifies  confidence,  an  understanding  of 
power, and a desire to achieve great goals. In contrast, Vietnam represents an area 








towards achieving a position of  leadership and retaining  it. The  focus of  Johnson’s 
career  was  essentially  towards  domestic  issues  but  more  to  towards  his  own 
advancement.  Johnson  built  his  career  upon  his  ability  to  understand  power  and 
people.  Thus,  he  knew  how  to  change  the  structure  of  power  knowing  both  “the 
game” and “the players” that were involved.  
The lack of experience Johnson had in the real of foreign policy would prove 
to  be  one  of  his  biggest  obstacles.  Though  he  had  a  great  understanding  of 
manipulation in intimate settings, Johnson found that he could not use such a tactic 
in  international  affairs. With  his  greatest  strength  of  no  use  to  him,  Johnson was 
stripped of his  abilities. As a  result, he needed  to  call  on his  advisors  for help. He 
leaned on them and trusted them as if his life depended on it because for Johnson, 
his  vitality  as  president  truly  did. One wrong move  in Vietnam,  Johnson  believed, 





On the other hand, The Great Society  is an example of  Johnson at his  finest 
hour. His plan for national social reform was one he wholeheartedly believed in. His 
father  and  grandfather’s  populist  beliefs  and  Roosevelt’s  New  Deal  heavily 
influenced  Johnson’s  decision  to  create  various  reforms  for  the  American  people. 
Domestic  affairs  was  where  Johnson  could  truly  shine.  His  years  working  in 





thus he knew how to cajole his  friends on Capitol Hill  into voting for his plan.  Just 
four months after Johnson had won reelection in 1964 did he introduce his plan for 
a “great society”; a plan that he felt responded to the changing times and the need 
for  a  revival  of  society.191  From  then  on,  Johnson  fought  ruthlessly  to  push  his 
legislation  through  congress.  The  Great  Society  was  full  of  promise  and  those 
promises were  some  of  the  promises  that  Lyndon  Johnson  intended  to  keep.  His 
dream of a “New Deal” type plan was beginning to come together by the middle of 




The  struggle  between  domestic  and  foreign  affairs  plagued  Johnson 
throughout  his  presidency.  He  desperately  wanted  to  mimic  the  success  that 
Roosevelt had during his presidency; passing through social reform and winning a 
war overseas all while being loved by the American people. One of Johnson’s worst 
qualities  was  that  he  had  a  need  to  be  loved  by  everyone.  This  is  seemingly 
outrageous given the fact that Johnson would outsmart and deceive anyone he knew 











Vietnam we  see  Johnson  scrambling  to  find  a proper  solution  in  order  to prevent 
Americans from disliking him.  
Once again, we  find  that  Johnson  is being pulled  in a number of directions. 
Firstly,  Johnson  finds  that  his  attention  is  being  pulled  between  his  Great  Society 
and Vietnam. Vietnam had been an issue that Johnson needed to face from the first 
day  he  became  President  after  Kennedy’s  death.  The  issues  in  the  East  had  been 
plaguing the United States even during the Kennedy Administration. In the months 
before  Kennedy’s  assassination  his  administration  had  been  torn  about  how  to 
handle the issues arising in Vietnam.   Johnson inherited the torn administration and 
understood that there were decisions had to be made. But in the winter of 1963, no 
decision  was  more  important  than  the  decision  Americans  would  make  in  the 
following  November.  Upon  entering  office,  Johnson  wanted  to  make  sure  that  he 
would be elected in his own right in 1964.193 That meant that Johnson set aside all 
other issues pertaining to Vietnam and focused on what he knew best: campaigning. 
Johnson  campaigned  and  eventually  brought  himself  to  win  the  1964  election 
against Barry Goldwater  by  one of  the  biggest  landslides  in United  States  history. 
But while Johnson was enjoying his victory, the issue of Vietnam was only growing. 



















fade  away  once  he  accepted  the  Vice  Presidency.    In  fact,  the  relationships  that 
Johnson had fostered would prove to be helpful after he had won election in his own 
right  in  ’64. His plans  for  the Great Society and the passage of each bill within the 
plan would be dependent upon the Senate. He needed the votes of the people he had 
spent years manipulating and conditioning now more than ever.195  
Not  only  did  Johnson  understand  power,  he  also  understood  fear.  Fear,  he 
believed,  could be  the single more detrimental  thing  to a piece of  legislation. Fear 
could  deter  a  member  of  the  congress  to  vote  against  legislation.  However,  fear 
could also bring a member to vote yes. Johnson wanted to eliminate the type of fear 
that would bring his  former colleagues  to vote no  to any part of his Great Society. 
The  best way  Johnson  knew  how  to mitigate  fear was  to  increase  desire  and  the 













his  extensive  knowledge  of  the  structure  of  power within  the  Congress  helped  to 
promote his involvement during this period.196  It was Johnsons plan to put as much 
attention as possible on  to  the Great  Society  in  a  small  amount of  time. He  felt  as 
though the pressure would help congress to push each bill through at an unusually 





civil  rights.  The  major  programs  that  Johnson  was  able  to  pass  are  still  in  place 
today  and  have  highly  affected  the  course  of  history.  Medicare  and  Medicaid 
continue  to  offer medical  care  to  the  elderly  and  the  poor.  Education  and  school 
funding  continues  to  play  a  major  role  in  government  spending  today.  However, 








of  inequality.  With  the  passage  of  the  act,  Johnson  opened  up  all  public 






twenty  straight  years,  Johnson  repeatedly  votes  against  any  type  of  positive  civil 
rights  legislation.  As  President,  his  beliefs  seemed  to  change  entirely.  Though  a 
strong  anti‐civil  rights  voting  record  did  exist,  Johnson  was  able  to  essentially 
“morph”  into  a  different  politician  as  president  due  to  his  anonymity  prior  to  his 
1964  win.  To  most,  Lyndon  Johnson  was  simply  a  Senator  from  Texas  whom 
Kennedy  had  picked  to  act  as  a  “figurehead”.  Now,  Johnson was  President  of  the 
United States and he could change his image because he knew fairly unknown to his 
greater s con tituency prior to his administration.   
The  years  that  Johnson  spent  in  the  White  House  were  a  combination  of 
positive  and  negative  outcomes.  The  internal  battle  that  Johnson  felt  towards  the 
decision between “guns” or “butter” was one that made his administration suffer. In 
addition, Johnson’s desperate need for loyalty to quell his insecurities also brought 
















voted  against  any  positive  civil  rights  reforms.  As  President,  one  of  the  most 
championed pieces of Johnson’s Great Society was the numerous advancements he 
made  in  the  area  of  civil  rights.  The  Civil  Rights  Bill  of  1964  was  indeed  one  of 
Johnson’s most prized bills; he had fought tirelessly for the bill to be push through 
congress. However,  he  did  not  always  fight  for  the  cause  of  civil  rights.  For  years 
Johnson was  viciously  anti‐civil  rights. However, when  Johnson  became President 
his  attitudes  changed  completely.  It  is  not  a  question  of how  Johnson was  able  to 
easily turn his beliefs around; we already know that changes in beliefs were easy for 
Johnson  due  to  his  character.  For  example,  Johnson  altered  his  personality 
depend  ing on the towns that he campaigned in during his ’48 Senatorial run.  
Essentially,  Johnson  assessed  the  different  constituencies  of  each  area  of 
Texas  and  played  up  certain  aspects  of who  he was  based  upon what  he  thought 
each  town  wanted  to  hear.  For  Johnson,  changing  beliefs  based  upon  the  people 
whom he was speaking to at any given point in time was a common practice that he 
continued throughout his time as Majority Leader.  As President, Johnson essentially 






had  changed  considerably  since  Johnson  was  first  elected  in  ’37;  the  civil  rights 






his Congressional  voting  records and began  to  adopt  traditional African American 
phrases such as “We shall overcome” as his own in order to connect with the people 
he had helped to disenfranchise for so long.  
Though  Johnson’s  voting  record  was  public,  Americans  easily  forgot  how 
Johnson  had  voted  in  the  past.  Most  Americans  took  to  Johnson’s  new  attitude 
because they had never experience his old one; they were not his constituents prior 
to his Presidency and therefore did not know Johnson as a politician prior to 1963. 
Johnson  was  able  to  create  a  new  “image”  for  himself  that  was  widely  accepted 
because he did not represent all Americans in the Senate or the House. The larger, 
more diverse constituency gave Johnson a chance to “recreate” himself and to once 
again  “morph”  into a different personality. Though  Johnson may have retained his 
own personal beliefs he did not allow them to interfere with his political beliefs as 





throughout  his  entire  political  career.  This  example  proves  once  again  that  basic 
character traits do not change. Johnson continued to be deceitful and manipulative 







Johnson stated  that he believed he had  three options; one was  to get out,  another 
was  to  fight,  and  the  third  was  to  neutralize  North  Vietnam.  After  eliminating 
neutralization as a viable option, Johnson struggled between staying in and pulling 
out; a question that he would ponder for quite some time. Due to Johnson’s plans for 
his  Great  Society,  he was  hesitant  about  committing  to  fighting.  He  believed  that 
there was no way his social  legislation would be passed  if a war were also on  the 
table. On the one hand, Johnson wanted nothing more than to be a champion for the 
sick, poor, and disenfranchised. On the other, he also wanted to be able to prove U.S. 
supremacy  and  live  up  to  the  expectations  of  both  the  American  people  and  the 









  Johnson made a great deal of phone calls  to  trusted  friends and advisers  to 
discuss his options for Vietnam in the earlier years of his presidency. In addition to 
Knight,  Johnson  also  spoke  regularly  with  Robert  McNamara,  his  Secretary  of 
Defense, whom Johnson would eventually place an immense amount of trust in. In a 
number  of  conversations,  Johnson  expressed  his  desire  to  prevent  the  “dominos 
from falling” and believed that pulling out of Vietnam before the North was defeated 
would lead to the demise of a number of other countries.199 “Domino Theory”, or the 
idea  that  if  one  country  fell  to  communism countries  around  it would  follow  suit, 
was a philosophy that many politicians truly believed in, including Lyndon Johnson. 
Johnson  knew  that  if  the  U.S.  did  not  stop  the  loss  of  South  Vietnam  it  could 
potenti lt f other counties by co t . ally resu  in the take over o mmunis  regimes  
Johnson  understood  just  how  crucial  a  victory  in  Vietnam  was;  his 
conversations  with  numerous  cabinet  and  congress  members  reflect  this  idea. 
However, Johnson underestimated the power of the North Vietnamese.  Both he and 
McNamara believed that Vietnam was an inconsequential country, often referring to 












Vie   progress. When  he  returned,  he  reported  a  general  lack  of 
          
This assumption of course was  incorrect; what  Johnson failed to take  into account 
was  history  of  the  Vietnamese.  After  fighting  for  its  freedom  from  a  number  of 
different countries, Vietnam had fervor for independence and would not back down, 






year of negotiation  in  the country, Truman and his administration were unable  to 
make progress and eventually  the entire country  fell  into  the hands of communist 
leadership. Johnson worried that he would suffer the same fate and be criticized for 
his inability to make progress against communist forces.203  Johnson’s own personal 




The  more  Johnson  contemplated  what  to  do,  the  more  negative  news  he 
received.  The  corrupt  government  in  South  Vietnam  proved  to  create  difficult 
obstacles  in  Vietnam  for  U.S.  forces.  In  March  of  1964  McNamara  traveled  to 















options  that  Johnson  could  choose  from.  This  list  differed  from  the  first  three 
options that Johnson laid out to Knight in early 1964 because it did not include an 
option  to pull  out  entirely.  Instead,  Johnson’s  top military  advisers presented him 
with  the  option  to  continue  giving  aid,  to  engage  in  escalated,  immediate  heavy 
bombing or to pursue a policy of gradually escalated bombing.205 The third option 
came  with  the  least  amount  of  risk.  Many  including  Johnson’s  mentor,  Richard 
Russell, believed that the third option was a “middle of the road solution”‐ one that 
would allow the government to take action but without upsetting the public or other 
nations  in  the  region.206  A  “middle  of  the  road”  decision  is  one  that  Johnson was 
fairly  familiar  with.  As  mentioned  in  past  chapters,  Johnson’s  inability  to  choose 
between his two parents often resulted in compromise.   
Johnson  feared  that  the  GOP  would  make  him  seem  weak  because  of  his 
indecision concerning Vietnam. Johnson told McGeorge Bundy in a 1964 phone call 
that  Vietnam was  perhaps  not  worth  fighting  for  but  at  this  point  in  time  it  was 
“impossible  to  leave”.207  In  the  months  following  Johnson’s  1964  win,  his 
administration  seemed  fairly  divided.  There  were  a  number  of  unbendable 















foreign  affairs  made  the  decision  to  wage  a  full‐scale  war  with  Vietnam  difficult. 
Though he genuinely feared that the consequence of not going in to Vietnam would 
be  to watch  other  counties  fall,  he  also worried  about  the  health  of  his  domestic 
policies.  In  many  ways  Johnson  felt  strongly  about  preventing  the  fall  of  South 
Vietnam  because  he  wanted  to  seem  like  a  “hero”,  much  like  Roosevelt  was 
considered  to  be  a  hero.  Johnson  also  wanted  to  live  up  to  the  standards  the 
American people expected of him; he did not want to loose the trust of the people he 
had  just  won  over  in  his  landslide  victory  months  before.  It  was  important  for 
Johnson  to  succeed  but  being well  liked was  just  as  imperative.  Perhaps without 
“adorin hg fans” Johnson felt  e had little to show for his work.  
The  varying  beliefs  among  Johnson’s  cabinet members made  it  difficult  for 
him  to  create  a  set  agenda.  He  had  always  believed  in  the  idea  of  consensus, 
meaning that everyone had to be passionately on board with a plan, whether or not 
the  plan  was  a  good  one  or  not.  Johnson’s  demand  for  loyalty  would  ease  his 
insecurities  but would not  doubt  continually  generate  a  number  of  issues.  Firstly, 
because Johnson wanted every staff member to follow his plans for intervention he 
believed it was necessary to weed out any dissenters. 208 The idea of eliminating any 
disagreements would provide a comforting  feeling  for  Johnson. He did not have to 
worry about any of his aids attempting to betray him or paint in his a negative light 
for  all  of  the  United  States  to  see.  Instead,  Johnson  believed  that  with  absolute 
loyalty  the operations for Vietnam would run smoothly and effectively.209  Johnson 









The  need  for  loyalty  that  Johnson  felt  so  strongly  about  was  a  means  of 
providing  security  where  he  felt  great  uncertainty.  Johnson  knew  that  his 
knowledge  of  foreign  policy  was  shallow  and  did  not  want  to  make  important 
decisions  in  Vietnam without  consulting  his  staff.  Robert McNamara was  perhaps 
the  staff member  that  Johnson  placed  the most  trust  in. McNamara was  quite  an 
outstanding  individual.  Johnson  felt  as  though  McNamara  was  incredibly  capable 
and driven.210 McNamara, like the other men in Johnson’s staff, was a Kennedy man. 




to  garner  support  from  the people he  couldn’t  gain  support  from on his  own;  the 
Eastern establishment, strong Kennedy supporters,  the media, and intellectuals.211 
McNamara was  indeed  a  bright  star  in  Johnson’s  eyes.  Johnson was  in  awe  of  his 
capabilities  and  intelligence  and  knew  felt  as  though  he would  be  an  asset  to  his 
administration.  











the  Kennedy  administration,  while  McNamara  had  been  in  the  center  of  all  the 






the  people.213  Unfortunately,  what  Johnson  believed  to  be  true  simply  was  not 
possible.  
The trust that Johnson placed in his advisors is perhaps the most interesting 
and  compelling  aspect  of  his  presidency.  As  discussed,  it was  the  innate  sense  of 
incompetency  and  insecurity  that  Johnson  felt  with  regards  to  matters  of 
international  affairs  that  drove  him  to  seek  out  men  he  could  rely  on.  Johnson’s 
relationship  with  McNamara  was  built  upon  his  admiration  and  belief  in 
McNamara’s abilities. There was a true sense of mutual respect between both men 
and  although  McNamara  was  loyal  to  the  Kennedy’s  he  also  was  quite  loyal  to 
Johnson  as  well.  However,  on  the  surface  it  is  seemingly  easy  to  assert  that 
McNamara led Johnson down a negative path when he advised him about Vietnam. 
The  principles  that  caused  the  Johnson  administration  to  enter Vietnam were  the 
true  beliefs  of  both McNamara  and  Johnson.  The  belief  in  “domino  theory” was  a 







The  trust  that  Johnson  placed  in  McNamara  was  genuine  throughout  the 
entire  course  of  his  presidency.  The  loyalty  that  he  demanded  from  his  staff 
members  was  also  impressed  into  the  minds  of  his  advisors  throughout  his 
presidency as well. Johnson’s insistence that absolute loyalty existed among his staff 
may have offered a temporary solution to his feelings of insecurity, but it created far 
more  problems  for  his  administration  than  he  could  have  imagined.  The  constant 
need  to  loyalty  drove  the  remaining  members  of  Johnson’s  staff  to  fabricate  the 





The  results  of  Johnson’s  need  for  loyalty  are  truly  disastrous.  Johnson 




had  for McNamara  still  persisted. When  things  began  to  fall  apart  for  Johnson  in 




Johnson’s  plan  for  a  better America,  also  began  to  suffer  the  consequences  of  the 
poor decisions made overseas.    
Though the demand for loyalty does play an important and pivotal role in the 
demise  of  Johnson’s  presidency,  his  inability  to  choose  between  two  options was 
also  detrimental.  As  previously  discussed,  Johnson  had  extreme  issues  of 
indecisiveness as a result of continually having to choose between his the demands 
of his  father and  the demands of his mother as a young boy. As an adult,  Johnson 
almost  always  found  a  way  to  “compromise”  in  order  to  meet  the  demands  of  a 
number of sources at the same time. This  is perhaps why Johnson was best suited 
for  the  role  of  Majority  Leader  as  opposed  to  President;  there  are  far  more 
opportunities to compromise in the Senate than there were in the White House. In 
the  Senate,  there was much more  intimacy  and  less  “group  think.”  The  decisions 
concerning Vietnam were often discussed as a group instead of through one‐on‐one 
meetings between Johnson and each of his individual advisors. Thus, there was far 
less caj   coling and ba k room deals.  
The  fate  of  the  Great  Society  would  seem  much  brighter  than  the  fate  of 
Vietnam because Johnson had the ability to deal with a familiar body; the Senate. He 
understood  how  to  control  the  Senate  because  he  had  done  so  in  the  past. 




over  the  Great  Society  but  simply  could  not  avoid  the  communist  threat  he  was 
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was lacking sincerity. In fact
facing.  The  decision  between  “guns”  (Vietnam)  and  “butter”  (The  Great  Society) 








of  decision”.216  Johnson  certainly  did  not  possess  such  a  quality.  Though  his 
interpersonal  skills  and  his  ability  to  compromise  brought  him  to  unprecedented 


















that  he  intended  to  keep  and  pursue  during  his  time  as  president.217    The  Great 
Society would go on to be known as one of the most influential pieces of legislation 
in  United  States  history.  Perhaps  if  Johnson  had  been  decisive  the  Great  Society 









































an  incredible  tragedy  and  a  tale  of  an  extraordinarily  gifted  human  being.  As 
illustrated,  character  is  the  culmination  of  different  experiences  one  endures  as  a 
child. These experiences occur  in a  certain environment;  an environment  that has 
been fostered by a child’s parents. The environment that  Johnson as raised  in was 
one that cultivated feelings of self‐doubt and insecurity. These insecurities grew out 
of  Johnson’s  mother’s  inability  to  offer  continuous  and  unconditional  love  to  her 
child.  When  times  occurred  where  Rebeckah  was  unsatisfied  with  her  son’s 
performance she would essentially “freeze” him out of her life entirely. Johnson was 
psychologically wounded  from experiences  “freeze outs”  time and  time again. The 
lack  of  a  stable  environment  that  offered  positive  reinforcement  to  Johnson  as  a 
young b   e i e m
 
oy damag d h s self‐est e .  
In  order  to  provide  a  means  of  self‐approval  Johnson’s  drive  and 

















always more  to  achieve  and more work  to  be  done.  As  a  result,  Johnson’s  entire 
existence  could  be  summed  up  by  a  single  word;  action.  No matter  what  project 
Johnson  as working  on  (be  it  as  a  teacher  in  Texas  or  as  President  of  the  United 
States)  he  was  continually  in  motion.  Johnson  would  often  forgo  sleep  to  work 
longer hours  than his colleagues.  In a sense,  Johnson became “obsessive” over  the 
tasks he took on. The innate need to overachieve and to perform to the best of his 
ability is a direct result of the deep insecurities he felt. These insecurities were not 
only apparent as a young child and adolescence but  they  lasted  into adulthood, as 
Johnson’s actions as a leader show.  
The  detrimental  effects  Johnson’s  childhood  had  on  his  political  career  are 
devastating.  Though  insecurity  did  in  fact  lead  to  an  unheard  of  level  of 
determination,  it also led to the expression of a number of negative qualities. Such 
qualities  that were discussed  in  the previous  chapters  include  Johnson’s  ability  to 
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manipulate others in order to get what he wanted, his ability to fabricate the truth, 
as  well  as  sense  of  paranoia.  These  three  qualities  helped  Johnson  to  reach 
unprecedented levels of success in the Senate however; they also played significant 
roles  in  Johnson’s  failures as President.  Johnson’s most devious qualities were  the 
most  helpful  during  his  time  in  the  Senate.  The  structure  of  the  Senate  afforded 
Johnson  a  level  of  intimacy  that  allowed  him  to  find  ways  to  manipulate  his 
colleagues.  Additionally, Johnson’s ability to alter the facts and to lie allowed him to 
influence others to bend to his will.  
Though  Johnson  understood  power  and  knew  how  to  manipulate  those 
around him, he worried that others would attempt to find ways to take power away 
from  him.  For  that  reason  he  was  incredibly  paranoid.  This  paranoia  eventually 
evolved into a demand for loyalty from his staff and aids not only as President but 
while he was serving  in Congress as well. As  illustrated  in  the previous chapter,  a 
demand for loyalty forced staff members to falsify information out of fear that they 
may  lose  their  position  in  the  Johnson  administration.  The  false  information  that 
Johnson  was  receiving  was  partially  to  blame  for  his  failures  in  Vietnam.  The 
demand for loyalty, which was to blame for the false information, is to blame as well. 




However,  the abilities  that  Johnson exhibits,  though he was confident  in  them, are 




Lyndon  Johnson serves as a possible prototype  for  showcasing  the ways  in 
which  the  actions  of  parents  can  affect  their  children  throughout  their  life.  The 
discussion  in  chapter one asserts  that  the environment a  child  is  raised  in  shapes 
who  they  are  and how  they  view  themselves  as  they  journey  into  adulthood.  The 
mannerisms, beliefs, and expression of traits that Johnson possesses do not change 
between  childhood  and  adulthood.  The  basic  primary  qualities  that  Johnson 
develops  as  a  child  are  still  expressed during his  adult  life however,  they ways  in 




Is  it  unusual  for  an  individual  to  not  grow  out  of  his  or  her  “childhood 
character”? 
This  study  analyzes  only  the  childhood  and  adult  life  of  Lyndon  Johnson. 
However,  inferences  about  the  nature  of  childhood  experiences  can  be  deduced 





“fundamental  building  blocks”  of  character.  When  each  trait  interacts  with  the 
others,  together  they  create  a  person’s  unique  character.  The  various  traits  that 
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However,  due  to  a  continual  lack  of  encouragement  and  love  that was  not 





childhood.  After  Johnson  had  established  a  sense  of  low  self‐esteem  he  would 
repeatedly bring himself down throughout different stages of his life. It is clear that 




Since  these  traits  are  established  early  on,  there  are  plenty  of  opportunities  to 
reinforce  each  quality  between  childhood  and  adulthood.  However,  the 





qualities  can  also  be  reinforced  between  childhood  and  adulthood,  but  produce  a 
different result.  
When  looking  at  the  possible  outcomes  of  the  reinforcement  of  positive 
qualities  there  is  one  president  that  comes  to  mind.  Johnson’s  mentor,  Franklin 
Roosevelt, experienced a far different childhood from Johnson. Roosevelt grew up in 
a rather affluent family. From birth he experienced a sense of privilege; something 
that  Lyndon  Johnson  never  enjoyed.  Roosevelt  attended  Harvard  and  graduated 
from the university in 1904.218 He then went on to enroll  in Columbia Law School. 





In  comparison  to  Johnson,  Roosevelt  had  incredibly  high  self‐esteem.  His 
education  had  provided  a  great  boost  in  self‐confidence,  though  Roosevelt  had 
already  been  quite  comfortable  with  who  he  was.219  It  is  interesting  to  note  the 
importance of education in relation to self‐esteem. Roosevelt’s Ivy League education 









helps  to  reinforce  the  image  he  or  she  has  of  himself  or  herself.  Roosevelt’s 
experiences at Harvard were most likely much different than Johnson’s experiences 
at  San Marcos.  Though  experiences may  have  been  different  due  to  geographical 
differences  and  differences  in what  the  two men  choose  to  study,  the  underlying 
goal to obtain an education was identical at either school.  
However,  the  reputation  of  different  universities  (in  particular whether  or 
not  they  are  “Ivy”,  one  step  below  an  Ivy  or  third  tier)  was  quite  important  to 
Johnson.  He  felt  insecure  because  many  of  his  colleagues  attended  East  Coast, 
reputable,  Ivy schools, where he had attended a public teacher’s college.  Johnson’s 
aptitude or level of education was no different from the men that stood beside him 
in  the  Senate.  In  fact,  no  other  man  understood  politics  and  power  quite  like 
Johnson.  Despite  Johnson’s  talents,  the  idea  that  he  believed  his  education  was 
subpar  continually  reinforced  his  lack  of  confidence.  Dissimilarly,  Roosevelt’s  Ivy 
League  education  reinforced  the  exact  opposite.  Thus,  it  can  be  concluded  that 
education (the “type”, level, etc.) plays a role in determining the level of self‐esteem 
of an individual.  




success  the  case  of  Johnson  even  President Wilson.  It  was  a  need  to  prove  their 











the  desire  to  prove  to  himself  and  those  that  doubted  him  that  he  could  achieve 
great  things.  The  fundamental  notion  of  high  or  low  self‐esteem  did  not  change 
between  childhood  and  adulthood  for  either Roosevelt  or  Johnson.  It  is  clear  that 






held  the  title  of  President  of  the United  States.  Few men will  ever  experience  the 
kinds of success that Lyndon Johnson had throughout his life. Conversely, few men 
will  ever  experience how difficult  it  is  to  see great  amounts of  success  essentially 
disappear before  their  very  eyes. When  looking  at  a  bigger  picture  it  is  clear  that 
Johnson had extraordinary talent and capabilities. These talents helped Johnson to 
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Often  times  it  is  said  that  had Vietnam not  been  an  issue during  Johnson’s 
administration he may have been one of the greatest Presidents in history. To be the 




of  the  situation,  believing  that  if  he  had won  a war  it would  help  his  image.  The 
combination of winning a war and creating a  social  revival  led  Johnson  to believe 
that  he  could  be  one  of  the  most‐loved  Presidents  that  American  had  ever  seen. 
Johnson’s  insecurity  proved  to  be  the  biggest  obstacle  in  his  way  to  becoming  a 
“great”  president.  In  many  ways  he  was  his  own  “worst  enemy”  because  he 
continually  stood  in his own path  to  success. Though he was quite successful as a 
politician, Johnson was far less successful as a President due to his own personality.  
There  is  no  clear  answer  to whether  or  not  Lyndon  Johnson was  a  “good” 







because  Johnson  placed  trust  in  a  number  of  advisors  and  expected  loyalty  from 
them in return. The  loyalty that  Johnson expected from his staff  truly deteriorated 
the legitimacy behind the Vietnam War. Though Johnson did not intentionally mean 




advancement  and  desire  to  be  considered  “great”  as  a  result  of  winning  a  war 
against  communism  also  influenced  his  decision  to  enter  Vietnam.  Personal 
ambition  often  affected  the  decisions  that  Johnson  made  throughout  his  political 
career. This often blinded  Johnson’s vision and he acted  in ways  that would allow 
him to get ahead. A great President would not allow personal ambition to guide his 
actions  while  he  is  serving  the  people  of  the  United  States.  The  actions  that  the 




unchanging  character.  Johnson’s  insecurities  caused many  issues  for  him  and  his 
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staff through his administration. Had Johnson be raised in a different environment 
where  there was  unlimited  unconditional  care  and  love  he may  not  have  been  as 
paranoid or self‐doubting. In the same respect, had Johnson been raised different he 
may not have been as driven and may have not been able to reach such great heights 
in  his  career.  The  prospect  of  one  day  becoming  President may  not  have  been  a 
realistic goal  for  Johnson had he been any  less determined or driven as a result of 
his  insecurities.  In  many  ways,  Johnson  simply  cannot  be  responsible  for  the 
repercussions of his behaviors because his actions were born out of his character.  
When analyzing the entirety of Johnson’s presidency it can be said that Johnson was 





only  for  himself  but  genuinely  because  he  wanted  to  make  a  change.  The 




Lyndon  Baines  Johnson.  His  talents  and  accomplishments  are  astonishing.  He  is 
perhaps the single most complex and intriguing President America has ever elected. 
For these reasons, Lyndon Johnson will never be a forgotten name and his mark on 
history will endure so long as the United States of America endures. 
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